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ABSTRACT

This study aims to investigate the impact of digitalization process and digital monitoring
for mining sector that would enhance their effectiveness, as well as gives some guidelines
on digitization for mining companies in Kosovo which seek to operate steadily as other
mining companies around the globe
Mines and their industries in Kosovo are in a passive state, with outdated and destroyed
technology by War in Kosovo. Data generated presents that the Mines of Kosovo do not
function effectively and efficacy, knowing that they are the country's biggest asset.
Investment in digitalization process of mines and their industries has the potential to
influence positively for their recovery, affecting the growth of production, sales and
financial revenues, this will give mines of Kosovo opportunities to have a worldwide
competitive advantage .
Mines as the essential sector for the economy of the country, with their functionalization,
will have a sustainable economic and social development. Specifically, investing in the
digitization of mines and their industries can improve performance in the socio-economic
arena and open up sustainable jobs for the country's long-term development.
.
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I

ABSTRAKT

Ky studim shqyrton ndikimin e procesit të digjitalizimit dhe monitorimit digjital në sektorin
e minierave i cili do të ndikonte në rritjen e efektivitetit të tyre, si dhe jep disa udhëzime
mbi digjitalizimin e kompanive minerare në Kosovë, të cilat kërkojnë të veprojnë në
mënyrë të qëndrueshme, sikur kompanitë tjera minerare në mbarë globin.
Minierat dhe Industritë e tyre në Kosovë janë në një gjendje pasive, me teknologji të
vjetruar dhe shkatërruar nga lufta në Kosovë. Të dhënat e gjeneruara paraqesin se
Minierat në Kosovë nuk funksionojnë në mënyrë efektive dhe efikase duke e ditur që janë
pasuria më e madhe e vendit.
Meqenëse investimi në procesin e digjitalizimit të minierave dhe industrive të tyre ka
potencial për të ndikuar pozitivisht në rimëkëmbjen e tyre, duke ndikuar në rritjen e
prodhimtarisë, shitjes dhe të hyrave financiare, kjo do tu jepte mundësi minierave që të
kenë një avantazh konkurrues mbarë global.
Minierat si sektori thelbësor që janë për ekonominë e vendit, me funksionalizimin e tyre do
të ketë një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik dhe social. Në mënyrë specifike, investimi
në digjitalizimin e minierave dhe industrive të tyre, mund të përmirësoj performancën në
arenën socio-ekonomike, dhe hapjen e vendeve të qëndrueshme të punës për zhvillim
afatgjatë të vendit.

Fjalët kyçe: Minierat, efektiviteti, digjitalizimi, monitorimi digjital, MIM Golesh, NewCO
Ferronikeli, prodhimi, të ardhurat, fitimi, magneziti, duniti, klasi A
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1. HYRJE

Minierat në Kosovë paraqesin pasurinë më të madhe të vendit, pasuri nëntokësore duke
filluar nga ari e deri te qymyri, mirëpo pasuri kjo e pashfrytëzuar, pasi thuajse të gjitha
minierat funksionojnë dobët, punojnë me një kapacitet të vogël të prodhimit apo nuk
punojnë fare.
Duke e ditur se resurset minerale të një vendi janë shtylla mbështetëse për planifikim të
zhvillimit ekonomik, ndërsa një rol të tillë ky sektor në të kaluarën e ka pasur edhe në
Republikën e Kosovës, por pas luftës së Kosovës ky sektor ka mbetur totalisht i lënë anash.
Në Strategjinë Minerare të Republikës së Kosovës 2012-2025 nga Ministria e Zhvillimit
Ekonomik shkruan se Republika e Kosovës është e pasur me resurse minerare, ku resurset
energjetike dhe ato të metaleve me ngjyrë, paraqesin potencial të rëndësishëm për
zhvillimin e gjithëmbarshëm (Ministria e Zhvillimit Ekonomik, 2012). Mund të veçohen
linjiti, mineralet e plumbit, zinkut, argjendit dhe arit, mineralet silikate të nikelit dhe
kobaltit, të hekur - nikelit, boksitit, manganit, magnezitit dhe një numër i konsiderueshëm i
mineraleve jo-metalore, industriale dhe materialeve gjeologjike ndërtimore. Shfrytëzimi
racional dhe i menaxhuar mirë i këtyre resurseve mund të sigurojë mbështetje për
zhvillimin e shpejtë e të qëndrueshëm ekonomik e social (Ministria e Zhvillimit Ekonomik,
2012).
Sektori Minerar në Kosovë ballafaqohet me shumë probleme ku shumë vende të rajonit
dhe botës i kanë të tejkaluara, probleme për të cilat dihet prej nga e kanë prejardhjen
mirëpo kjo asnjëherë nuk ka qenë arsye për të mos tentuar dhe përpjekur për ndryshimin e
gjendjes së tyre.
Një shikim kah investimi në këtë sektorë si nga ana e Qeverisë gjithashtu edhe nga ana e
investitorëve serioz, do të ishte një kthesë e madhe në rritjen dhe zhvillimin e shpejtë
ekonomik të vendit.
Me funksionalizimin e këtyre minierave dhe industrive të tyre mund të punësohen mbi 20
000 punëtorë. “Kosova disponon rezerva minerale deri 25 miliardë euro, prandaj investimi
1

në sektorin minerar do të mundësoj normë të lartë të rritjes ekonomike dhe sociale në vend.
Kështu u tha në konferencën ndërkombëtare “Sektori minerar dhe resurset minerale
Kosovë-Shqipëri”
Një rol shumë të rëndësishëm në këto investime do ta kishte digjitalizimi i tyre, pasi
teknologjia digjitale është duke u rritur çdo ditë e më shumë, dhe kështu është duke
depërtuar në çdo aspekt të jetës ku edhe në Kosovë kohës së fundit ka filluar të aplikohet
digjitalizmi në çdo institucion apo kompani private dhe shtetërore, dhe duke parë rritjen e
efikasitetit të punës pas digjitalizimit në këto institucione, është mjaftë e rëndësishme të
merret parasysh edhe digjitalizimi i minierave e cila është pasuria më e madhe e vendit
tonë.
Qëllimi i këtij punimi është që ta të jap një trajtim teorik dhe praktit të digjitalizimit të
minierave në Kosovë duke ndikuar kështu në rritjen e efektivitetit të tyre, ndërsa objektivat
janë:
•

Rritja e prodhimtarisë;

•

Rritja e efikasitetit;

•

Zvogëlimi i gabimeve gjatë punës;

•

Përshpejtimi i procesit të punës;

•

Rritja e kualitetit të produkteve të prodhimit;

•

Rritja e të hyrave vjetore.

Digjitalizimi i minierave kërkon investime të mëdha, pasi kërkon që të investohet në çdo
linjë teknologjike, me të gjitha pajisjet tjera përcjellëse si dhe staf profesional për
përcjelljen dhe monitorimin e këtyre pajisjeve.
Pritshmëritë nga digjitalizimi janë të mëdha, pasi që si rast konkret është marrë Miniera dhe
Industria e Nikelit New Co Ferronikeli, e cila është digjitalizuar që nga viti 2007 të cilën do
ta shtjellojmë në kapitullin II, mirëpo e gjithë puna eksperimentale dhe si rast studimi i
minierave të pa digjitalizuara është marrë Miniera dhe Industria e Magnezitit “Golesh”l.l.c,
efikasitetin e së cilës do ta paraqesim në formë të detajuar, duke e paraqitur periudhën e
2

kaluar, të tashmen si dhe parashikimin për të ardhmen se si do të ndikonte digjitalizimi dhe
monitorimi digjital në rritjen e efektivitetit të M.I.M Golesh.
Punimi ka rëndësi të veçantë për ekonominë e Kosovës pasi që pas punës eksperimentale
në M.I.M Golesh, me rezultatet e arritura do të konstatohej se si do të ndikonte procesi i
digjitalizimit në rritje të efektivitetit në Minierat në Kosovë, dhe cila do të ishte metoda më
efikase për të funksionuar minierat të cilat janë pasuria më e madhe e Kosovës.
Punimi përbëhet nga tri pjesë kryesore, të cilat përshkruajnë qartë në mënyrë të detajuar së
si digjitalizmi ndikon në rritjen e efektivitetit në Minierat e Kosovës, duke shtjelluar
efektivitetin, digjitalizimin dhe minierat.
Fillimisht do të flitet rreth efektivitetit, se sa mirë ofrohet një shërbim apo sa suksesshëm
përmbushen objektivat e synuara, çka ndikon në rritjen e efektivitetit, cilat janë masat e
efektivitetit organizativ, çka përcakton efektiviteti, çka paraqet efektiviteti në biznes, si
duhet të sillen menaxherët dhe punonjësit në mënyrë efektive, si matet efektiviteti, si duhet
të rritet efektiviteti i prodhimit në miniera, etj.
Më pas përshkruajmë se si digjitalizimi luan një rol shumë të rëndësishëm në kohën në të
cilën po jetojmë, duke përfshirë: komunikim më të lehtë, shpejtësia e mbledhjes dhe
shpërndarjes së informatave, mesazhe të menjëhershme, kryerja e punëve nga distanca,
mundësi zëvendësimi të fuqisë punëtore me pajisje digjitale apo robotike, shpejtësi të
kryerjes së punëve, zvogëlim të gabimeve gjatë performancës në punë. Po ashtu se si
digjitalizimi është një alarmues dhe parashikues për problemet që mund të shfaqen gjatë
procesit të punës, ndihmon në zgjidhjen e shpejtë të problemit, gjithashtu rrit konkurrencën
dhe parandalon punën manuale dhe të rrezikshme për jetën e njeriut.
Si dhe si do të ndikonte digjitalizimi në rritjen e efektivitetit në Minierën dhe Industrinë e
Magnezitit Golesh, e cila është studiuar në formë të detajuar duke e paraqitur periudhën e
kaluar të saj, të tashmen si dhe parashikimin me digjitalizim për të ardhmen. Të gjitha
parashikimet janë të bazuara në të dhëna konkrete, projekte, biznes plane, si dhe në punë
eksperimentale nga personat përgjegjës, pasi në planet afatshkurtra të Minierës së Goleshit
është digjitalizimi i saj.
Dhe në fund diskutimi i rezultateve, krahasimi i tyre si dhe përfundimi dhe diskutimet.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS

Në fjalorin e gjuhës shqipe mund të hasen shumë pak apo aspak termet digjitalizim i
minierave, kjo për arsye se digjitalizimi në përgjithësi tek ne shumë vonë ka filluar të
aplikohet.
Ideja për një digjitalizim të Minierave, respektivisht Minierës dhe Industrisë së Magnezitit
“Golesh” ka ardhur nga 3

autor kroat me një Plan Biznesi, për rekonstruimin dhe

modernizimin e Minierës së Magnezitit në Kosovë (Ora, Tasic & Stic, 2011). Ky Plan
Biznesi ishte i paraparë të realizohej gjatë periudhës 2011-2015, sa ishte miniera nën
menaxhimin privat, mirëpo për shkak të tërheqjes së aksioneve nga AKP-ja në fund të vitit
2014 për shkak të mos përmbushjes së zotimeve, Biznes Plani nuk arriti të realizohej,
perveç që vetëm filloi me digjitalizimin e furrës rrotulluese, i cili mbeti në gjysmë, kurse
digjitalizmi i pajisjeve tjera nuk arriti as të filloj. Në këtë Plan Biznesi ishte paraparë
digjitalizmi i tërë linjave teknologjike, së bashku me të gjitha operacionet dhe pajisjet
përcjellëse të tyre.
Republika e Kosovës është e pasur me resurse natyrore. Kosova disponon rezerva
minerale deri 25 miliardë euro, prandaj investimi në sektorin minerar do të mundësoj
normë të lartë të rritjes ekonomike dhe sociale në vend. Kështu u tha në konferencën
ndërkombëtare “Sektori minerar dhe resurset minerale Kosovë-Shqipëri (Gazeta Blic,
2018). Shfrytëzimi racional dhe i menaxhuar mirë i këtyre resurseve mund të sigurojë
mbështetje për zhvillimin e shpejtë e të qëndrueshëm ekonomik e social (Ministria e
Zhvillimit Ekonomik, 2012).
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Tabela 1 Minierat dhe resurset minerare në Kosovë:
Emri i Minierës

Lloji i xehes

Vendi ku gjendet Miniera

Minierat e Linjitit

Qymyr

Mirash-Bardhë dhe Sibovci
Jug Perendim

Miniera “Trepca”

Plumb-Zinkut

Miniera e Belloberdo

Stan Tërg - Mitrovicë
Leposaviq

Miniera e Artanës

Ari në xehe

Miniera e Hajvalis , Kizhnices dhe Plumbi dhe zingu

Artanë – ish Novobërd
Prishtinë – Gjilan

Badovcit
Minierat e Ferronikelit

Nikeli

Cikatovë – Gllavicë

Miniera e Magnezitit

Magneziti

Golesh-Magure

Miniera e Strezovcit

Magneziti

Kamenicë

Miniera e Mergeleve -Sharr Cem

Prodhim i cimentos

Hani Elezit

Miniera Deve

Kromi

Gjakovë

Miniera e Boksiteve

Boksite

Klinë

Burimi: (Ministria e Zhvillimit Ekonomik, 2019)
Me aktivizimin e këtyre minierave do të mund të punësoheshin deri në 20000 punëtorë.
Në Kosovë e vetmja minierë e digjitalitalizuar është Miniera dhe Industria e Ferronikelit
New Co Ferronikeli, e cila është marrë si shembull konkret se si do të ndikonte pozitivisht
digjitalizimi i minierave duke ndikuar në rritjen e prodhimit, shitjes, fitimit vjetor, në rritjen
ekonomike të vendit, por gjithashtu edhe në zvogëlimin e shkallës së ndotjes së mjedisit
(Gashi. Z., Sh. I., Tahiraj. N., & Murati. N., 2010) i cili është bërë si problem kryesor i
kohës së fundit në vendin tonë.
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Digjitalizmit i tërë linjave teknologjike duke filluar nga pranimi dhe homogjenizimi i
xeheve (Gashi. Z., Imeri. S., Lohja. N., Zabeli. M., Tahiraj. N., & Murati. N., 2011) terja
dhe fërgimi i xeheve në furra me hark, furra elektrike, furra rrotulluese (Imeri S., Tahiraj
N., Kongoli F., 2017), shkrirja reduktuese e produktit të fërguar e deri te derdhja e
ferronikelit të rafinuar (Gashi. Z., Imer. S., & Tahiraj. N., 2011), do të mund të aplikohej i
njëjti sistem edhe në Minierën dhe Industinë e Magnezitit “Golesh” pasi që të dyja janë
Miniera me Industri të rëndë si dhe me pothujase të njëjtin proces teknologjik.

2.1

Efektiviteti

Ekzistojnë shumë definicione rreth termit efektivitet.
Origjina e fjalës "efektiv" rrjedh nga fjala latine efectivus, që do të thotë krijues, produktiv
ose efektiv (Harper, Douglas, 2011).
Efektiviteti (ang.: effectiveness ) është term me të cilin shprehet vlerësimi i ndikimit të një
objekti apo veprimi në një dukuri a proces.
Në shkencat ekonomike me Efektivitet nënkuptohet niveli i realizimit të objektivave dhe
marrëdhëniet ndërmjet rezultatit të pritur dhe rezultatit faktik të veprimtarisë (Wikipedia,
2013)
Efektive, efikase, i referohen asaj që është në gjendje të prodhojë një efekt (të dëshiruar) i
aftë, kompetent. Efektive zbatohet për atë që ka fuqinë, ose që në fakt e bën, një efekt: një
veprim efektiv, ilaç, fjalim. Efektiv është përdorur veçanërisht për atë që prodhon efektin e
dëshiruar ose të synuar, ose një rezultat vendimtar: Një bombardim i efektshëm heshti
armikun. Efektive sugjeron aftësinë e arritjes së një fundi të caktuar: një plan të efektshëm,
ilaç. Efiçient (aplikuar edhe për personat) nënkupton përdorimin e aftë të energjisë apo
industrisë për të arritur rezultatet e dëshiruara me pak mbetje të përpjekjeve: metoda
efikase; një menaxher efikas. 2. operative. 3. thënë. Efektiv do të thotë produktiv ose i aftë
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për të prodhuar një rezultat me efekt; operative efektive nga mesnata duke krijuar një
përshtypje të mrekullueshme; mbresëlënëse një hyrje efektive (Harper, Douglas, 2011)
Në fizikë, një teori efektive është e ngjashme me një teori fenomenologjike, një kornizë që
synon të shpjegojë disa (të vëzhguara) efekte pa pretendimin se teoria korrekte modelon
proceset themelore (të pa vëzhguara).
Në mjekësi, efektiviteti ka të bëjë me atë se sa mirë funksionon trajtimi në praktikë,
sidomos siç tregohet në gjykimet klinike pragmatike, në krahasim me efikasitetin, i cili mat
se sa mirë funksionon në sprovat klinike shpjeguese ose studimet laboratorike kërkimore
(Wikipedia, 2018).
Në menaxhim, efektiviteti ka të bëjë me marrjen e gjërave të duhura. Peter Drucker na
kujton se "efektiviteti mund dhe duhet të mësohet" (Peter F. Drucker, 2006).
Në ndërveprimin njerëzor-kompjuterik, efektiviteti përcaktohet si "saktësia dhe plotësia e
detyrave të përdoruesve gjatë përdorimit të një sistemi" (Beuth, Berlin, 1998).
Në shkencën ushtarake, efektiviteti është një kriter i përdorur për të vlerësuar ndryshimet e
përcaktuara në sistemin e synuar, në sjelljen, aftësitë ose pasuritë e lidhura me arritjen e një
shteti përfundimtar, arritjen e një objektivi ose krijimin e një efekti (US Joint Forces
Command, 2010).
Metin, H. (2017) citon se efektiviteti - përcakton se sa mirë ofrohet një shërbim apo sa
suksesshëm një departament ose program po përmbush objektivat e përcaktuara më parë.
(Fine & Synder, 1999, fq.24). Robbins (1983) dhe Miles (1980) ofrojnë një analizë shumë
të detajuar të qasjeve që lidhen me qasjet organizative. Meqë ka klasifikime të ndryshme,
(Miles, 1980, Robbins, 1983, Herman & Renz, 1998, Herman & Renz, 1999, Herman &
Renz, 2008) dhe kuptime të ndryshme lidhur me përkufizimin dhe konceptualizimin mbi
efektivitetin organizativ, mund të konsiderohet si një xhungël (Miles, 1980, f.355).
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Masat kryesore të efektivitetit organizativ janë produktiviteti, efikasiteti, fitimi, cilësia,
rritja, qarkullimi, kënaqësia e punës, mungesa, kontrolli, planifikimi dhe përcaktimi i
qëllimeve (Campbell, 1977). Pika më e rëndësishme për t'u theksuar në këtë pjesë është se efektiviteti nuk është një gjë. Ndoshta një mënyrë më e mirë për të menduar për
efektivitetin organizativ është një konstrukt themelor që nuk ka përkufizim të nevojshëm
dhe të mjaftueshëm operacional, por që përbën një model ose teori se çfarë efektiviteti
organizativ është "(Campell, 1977, f.18).
Efektiviteti në biznes paraqet se sa mirë një biznes dhe punonjësit e tij kryejnë detyra që i
krijojnë vlera kompanisë. Menaxherët efektivë e planifikojnë punën e tyre që nënkupton
përcaktimin e pritjeve të performancës dhe qëllimeve për grupet dhe individët duke punuar
në arritjen e objektivave organizative. Punëtorët përmes planifikimit duhet të kuptojnë
qëllimet e organizatës, çfarë duhet bërë, pse duhet bërë dhe sa duhet bërë. Një biznes mund
të jetë efektiv nëse punëtorët përmes aktiviteteve të tyre në punë në vazhdimësi kryejnë
detyrat ashtu sic ju kërkohet. Këtu hyjnë aftësitë dhe shkathtësitë e tyre punuese, njohuritë e
komunikimit, teknologjisë, si e menaxhojnë punën nën presion, si dhe të jenë të
qëndrueshëm, të kenë përqendrim dhe qartësi, mënyra më të mirë të komunikimit në ekip,
vendosja e qëllimit të punës së tyre dhe kështu do të ketë rezultate të pritshme nga
performanca e tyre. Performanca e punonjësve mund të matet përmes elementeve dhe
standardeve të vlerësimit të cilat duhet të jenë të matshme, të kuptueshme, të
verifikueshme, të barabarta dhe të arritshme. Përmes elementeve të caktuara të vlerësimit
secili punëtor duhet të jetë përgjegjës për detyrat dhe përgjegjësitë që i ka në punë.
Menaxherët efektivë duhet të bëjnë monitorimin e mirë dhe të vazhdueshëm të detyrave të
punonjësve apo grupeve punuese për të arritur qëllimet apo objektivat e tyre. Monitorimi i
mirë ndodh vetëm atëherë kur në mënyrë të vazhdueshme kontrollohet perfomranca e cila
është e pranueshme në çdo kohë. Për tu rritur efektiviteti në punë çdo herë e më shumë,
duhet që punonjësit të zhvillohen më shumë, përmes trajnimeve të ndryshme duke
përmirësuar proceset e punës dhe duke sjellë aftësi të reja. Kjo inkurajon performancë të
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mirë, forcon aftësitë dhe kompetencat lidhur me punën dhe i ndihmon punonjësit të
vazhdojnë me ndryshimet në vendin e punës, siç është futja e teknologjisë së re.
Me futjen e teknologjisë së re, proceset janë më efektive. Një proces konsiderohet efektiv
nëse rezultati arrin specifikimet e dëshiruara. Si p.sh a është produkti në përputhje me
synimet e organizatës, sa vlerë i krijon organizatës ai proces etj.
Bazuar në hulumtimet empirike, studimet e rasteve dhe modelet e reja teorike mbi sjelljen
organizative, "Kultura e Korporatave dhe Efektiviteti Organizativ" paraqet një kuadër për
vlerësimin e mjedisit të punës në pothuajse çdo biznes, së bashku me strategjitë për
ristrukturimin e sistemeve të punës për të përmirësuar produktivitetin e korporatave dhe
performancën.
"Kultura e Korporatës dhe Efektiviteti Organizativ" fokusohet në katër koncepte që
përshkruajnë ndikimin që kultura organizative mund të ketë në performancën efektive:
përfshirja e anëtarëve të organizatës; përshtatshmëria për t'iu përgjigjur rrethanave të reja,
duke ruajtur ende karakterin e saj bazë; një konsistencë ose kulturë të fortë, të përcaktuar
qartë; dhe një mision i qartë që siguron drejtim dhe kuptim. Këto katër ide paraqiten
individualisht dhe pastaj integrohen për të përfshirë Modulin e Kulturës dhe Efektivitetit.
Metodat e përdorura për të studiuar kulturën dhe efektivitetin janë përshkruar, duke
përfshirë një pasqyrë të perspektivave mbi debatin mbi kulturën dhe klimën midis
ekspertëve në fushën e sjelljes organizative.
Për drejtuesit, menaxherët dhe konsulentët e korporatave dhe të burimeve njerëzore,
"Kultura e Korporatës dhe Efektiviteti Organizativ" ofron një kuptim të ri të elementeve që
përbëjnë një mjedis produktiv të punës (Denison, D. R. 1990).
2.1.1 Matja e efektivitetit
Matja e efektivitetit është shumë e rëndësishme për arsye se menaxherët frikësohen për të
bërë investime të mëdha që kanë kosto të lartë pa e ditur rezultatin e prodhimit.
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Matja e efektivitetit të një sistemi prodhimi po bëhet një shqetësim në rritje si nga ana
akademike ashtu dhe praktike (Neely, et al., 2000; Neely A. D., 1998). Efektiviteti i
sistemit të

prodhimit është përcaktuar si prodhimi i produkteve të dëshiruara për të

përmbushur kërkesat e konsumatorëve (Greshwin, S.B 1994). Efektiviteti është raporti i
prodhimit aktual me referencën output. Pika e fillimit për të bërë matjen është për të
kuptuar dallimin në mes të sistemit efiçient të prodhimit i themeluar nga kompanitë
prodhuese perëndimore dhe sistemit efektiv të prodhimit të paraqitura nga prodhuesit
japonez të makinave (Shih Tabelën 2).

Tabela 2 Krahasimi i sistemeve prodhuese Efiçiente dhe Efektive
Efficient

Effective

Traditional Plant

Flexible Automation

Functional Layout

Cells layout for material floë

Slow Changeovers

Rapid Changeovers

Batch size is large ëith long runs

Cost effective batch size

Maximizes machine utilization

Manufacture as per the need

Planned inventory buffers

Minimized inventory level

Long lead times

Shrunken lead time

Make to forecast

Make to order

Operations are difficult to handle

Manageable production

Overheads are high

Low overheads

High Production cost

Low Production cost

Customer concentrated

Reactive product readiness

Poor ownership of quality

Good ownership of quality

Poor schedule observance

Good schedule observance
Burimi: (Goyal and Grover, 2012)
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Globalizimi ka vënë konkurrencë të ashpër për drejtuesit e prodhimit në aspektin e
fleksibilitetit, kohëzgjatjes, shpenzimeve konkurruese etj. Për të arritur këto aftësi,
drejtuesit e prodhimit po marrin vendime për investime në teknologjitë e prodhimit të
avancuar, pa matur efektivitetin e tyre aktual për organizatat e tyre. Ekziston nevoja për të
matur efektivitetin e sistemeve prodhuese për të bërë politika më të mira në të ardhmen dhe
planifikim të investimeve (Grover, 2006)

Figura 1 Procesi i 9 pikave për matjen e efektivitetit
Burimi: (Goyal and Grover, 2012)
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2.1.2 Efektiviteti i prodhimit
Sistemi i prodhimit efektiv është themeli për arritjen e përparësisë konkurruese dhe
përsosmërisë së biznesit. Globalizimi i ka vënë menaxherët nën një konkurrencë të ashpër
për të kërkuar teknologji të reja, të cilat u mundësojnë sistemeve të tyre prodhuese të
prodhojnë pjesë me cilësi të lartë me kosto minimale. Garside (1999) identifikoi faktorët
kritikë për një sistem prodhimi efektiv:
• Njohja e metodave të prodhimit me kosto efektive
• Zhvillimi i njësive prodhuese sipas nevojës së biznesit
• Krijimi i mjedisit të ekipit për grupet e punës të vetë-drejtuar
• Ofrimi i metodave për vlerësimin e investimeve
• Planet për fuqi njerëzore
• Ofrimi i metodave për të përcaktuar koston aktuale për prodhim
• Prezantimi i metodave për të kontrolluar materialin dhe mjetet
• Njohja e objektivave të konkurrencës dhe përfshirja e tyre në proceset operacionale
• Vendosja e kontrollit të cilësisë në çdo hap të prodhimit
• Vlerësimi i kënaqësisë së klientit
• Integrimi i dizajnit të procesit me procesin e futjes së produkteve
• Përmirësimi i besueshmërisë së produktit duke ri-dizajnuar në procesin e prodhimit dhe
montimin
• Ndihma e furnizuesit sipas objektivit të konkurrencës
• Ofrimi i dispozitave për reagime dhe përmirësime të vazhdueshëm
Për të arritur këto aftësi, sistemet prodhuese duhet të ridizajnohen për të përmbushur
cilësinë e konsumatorit, angazhimet e shpërndarjes dhe menaxhimin e burimeve..
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Natyra e hulumtimit mbi efektivitetin ose matjen e performancës së sistemeve prodhuese
është e vështirë të kuptohet brenda kufijve të çdo disipline specifike
Dy rishikime të shkëlqyera të literaturës mund të gjenden në Neely (2000, 2005). Raafat
(2002) siguroi një listë gjithëpërfshirëse të artikujve mbi arsyetimin e teknologjive të
prodhimit të avancuar.
2.1.3 Efektiviteti në miniera
Paraqet gjendjen e tyre operacionale funksionale të plotë, të cilat do të prodhonin një
rezultat të dëshirueshëm si nga udhëheqësit, punëtorët ashtu edhe nga konsumatorët.
Minierat në Kosovë nuk kanë adaptuar ende ndonjë model të bizneseve moderne që
funksionojnë duke u bazuar në teknologjitë inovative të cilat u sjellin bizneseve vlerë të
madhe, rezultate të pritshme, produktivitet të lartë dhe fitime të kënaqshme.
Teknologjia inovative apo digjitalizimi i operacioneve në miniera, do të ndikonin dukshëm
në rritjen e efektivitetit në miniera. Rritjes së efektivitetit në miniera do ti ndihmonte
planifikimi i punës nga udhëheqësit më të lartë, me një monitorim të vazhdueshëm nga ana
e tyre, performanca e lartë e punës së punëtorëve duke përmbushur arritjen e qëllimeve dhe
objektivave të minierave si dhe performancë e lartë e pajisjeve në minierë përmes së cilave
do të kryhej puna më e madhe dhe të cilat do të ndihmonin në kryerjen, monitorimin dhe
vëzhgimin e drejtpërdrejtë të punës, gjithashtu parashikimi dhe parandalimi i mundshëm i
dështimeve që do të mund të ndodhnin, gjithë puna e përcjellur përmes kompjuterëve.
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2.2

Digjitalizimi
2.2.1

Historiku i shkurtër i digjitalizimit

Revolucioni Digjital, i njohur edhe si Revolucioni i tretë industrial, është zhvendosja nga
teknologjia elektronike mekanike dhe analoge në elektronikën digjitale e cila filloi diku nga
fundi i viteve 1950 deri në fund të viteve 1970 me adoptimin dhe përhapjen e kompjuterëve
digjitalë dhe mbajtjen e të dhënave digjitale që vazhdon sot (E. Schoenherr, Steven, 2004).
Në mënyrë implicite, termi gjithashtu i referohet ndryshimeve gjithëpërfshirëse të
shkaktuara nga teknologjia digjitale dhe teknologjia e komunikimit gjatë (dhe pas) gjysmës
së dytë të shekullit të 20-të. Revolucioni Digjital shënoi fillimin e Epokës së Informacionit
(Bojanova, Irena, 2014).
Teknologjia themelore u zbulua në gjysmën e dytë të shekullit të 19-të, duke përfshirë
motorin analitik të Babbage dhe telegrafin. Komunikimi digjital u bë ekonomik për
adoptim të gjerë pas shpikjes së kompjuterit personal. Claude Shannon, një matematikan i
Bell Labs, meriton të ketë hedhur themelet e digjitalizimit në artikullin e tij të parë 1948,
Teoria

Matematike

e

Komunikimit

(Shannon,

Claude

E.;

Weaver,

Warren

1963). Revolucioni digjital konvertoi teknologjinë që ishte analog në një format digjital.
Duke bërë këtë, u bë e mundur të bënin kopje identike me origjinalin. Në komunikimet
digjitale, për shembull, pajisja e përsëritur ishte në gjendje të amplifikonte sinjalin digjital
dhe ta kalonte atë pa asnjë humbje të informacionit në sinjal. E një rëndësie të njëjtë për
revolucionin ishte aftësia për të lëvizur me lehtësi informacionin digjital midis mediave,
dhe për të hyrë ose shpërndarë në distancë.
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2.2.2

Ndikimi shoqëroro-ekonomik i digjitalizimit

Digjitalizimi luan një rol shumë të rëndësishëm në kohën në të cilën po jetojmë, duke
përfshirë: komunikim më të lehtë, shpejtësia e mbledhjes dhe shpërndarjes së informatave,
mesazhe të menjëhershme, lojëra kompjuterike, shit - blerje nga shtëpia, kryerja e punëve
nga distanca, aplikime online, mundësi zëvendësimi të fuqisë punëtore me pajisje digjitale
apo robotike, shpejtësi të kryerjes së punëve, zvogëlim të gabimeve gjatë performancës në
punë, realiteti virtual etj.
Revolucioni digjital ndryshoi rrënjësisht mënyrën si ndërveprojnë individët dhe kompanitë.
Kompanitë e vogla tani kanë shumë mundësi të futen në tregje shumë më të mëdha.
Shpejtësia e kërkesës dhe kryerjes së shërbimit përmes digjitalizimit kanë bërë inovacione
në të gjitha aspektet e industrisë dhe jetës së përditshme. Teknologjitë digjitale kanë
ndikuar dukshëm në rritjen e produktivitetit dhe performancën e bizneseve.
Digjitalizimi nënkupton zëvendësimin e proceseve manuale me ato digjitale. Digjitalizimi
nënkupton një transformim të vazhdueshëm të një rëndësie të madhe për njerëzimin në
përgjithësi duke sjellë përfitime të mëdha. Digjitalizimi ndihmon një organizatë që të jetë
më vigjilentë në ndryshimin e vlerave të biznesit, të rregulloje produktet dhe përgjigjet me
klientët në nivel personal dhe, më e rëndësishmja, të ristrukturojë dhe automatizojë të gjitha
proceset në mënyrë që punëtorët të mund të përqendrohen në gjërat me të vërtetë të
rëndësishme në biznes. Digjitalizimi është me të vërtetë litar shpëtimi i çdo biznesi.
Digjitalizimi transformon: shkëmbimet me pakicë (në një numër mënyrash dhe në aspekte
të ndryshme të shkëmbimit, duke përfshirë komunikimet, transaksionet dhe shpërndarjen);
natyra e ofertave me pakicë (dallimet e paqarta ndërmjet produkteve dhe shërbimeve, çfarë
përbën oferta aktuale dhe si është çmuar); cilësimet e shitjes me pakicë (dmth. ku dhe kur
zhvillohet shitja me pakicë); dhe aktorët që marrin pjesë në shitjen me pakicë (dmth.
shitësit dhe konsumatorët, midis palëve të tjera) (Hagberg, J., Sundstrom, M., & EgelsZandén, N. 2016)
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Anketa e DXC Digital Enterprise shkruar nga The Economist Intelligence Unit (EIU) dhe
sponsoruar nga DXC e Leading Edge Forum sugjeron se do të jetë një vit “i
vendimmarrjeve dhe ndryshimit qenësor”.EIU ka zbuluar se shumica e bizneseve (mbi
80%) do të tentojnë të rrisin investimet e tyre në teknologjinë digjitale. Kjo nuk është
ndonjë çmenduri, pasi që statistikat tregojnë se në 70% e respondentëve kanë konfirmuar se
profitabiliteti i kompanisë së tyre është rritur falë strategjisë së tyre digjitale (Telegrafi,
2019)
2.2.3

Përfitimet nga digjitalizimi

- Që nga kohrat më të lashta mallrat dhe shërbimet janë prodhuar duke përdorur tre faktorë
siç janë puna, toka dhe kapitali. Fillimisht janë përdorur vegla të thjeshta të punuara nga
materiali i dobët si druri, bakri, hekuri. Punët kryheshin me punë krahu dhe me ndihmën e
kafshëve.
Me pas vjen zëvendësimi i punës së krahut nga makineritë, të cilat jo vetëm prodhonin në
masë, por dhe me kosto më të ulëta duke rritur efiçiencën ekonomike.
Duke u zhvilluar më tutje rritja e

përdorimit të teknologjisë

arriti deri të epoka

revolucionare e përdorimit të teknologjisë digjitale, e cila gjithnjë e më shumë është
zgjeruar në mbarë globin.
Teknologjia digjitale na ofron një volum dikur të paimagjinueshëm të mundësive të reja,
tani puna manuale mund të zëvendësohet më atë digjitale.
Nga digjitalizimi kanë lindur profesione të reja si nevoja për programer, profesionistë
kibernetik, inxhinierë të elektronikës, kurse shumë profesione tradicionale janë eliminuar,
Është përmirësuar dukshëm efektiviteti, rritur produktiviteti, është rritur shitja, janë rrit të
hyrat, është lehtësuar puna, sidomos punët e vështira dhe të rrezikshme për jetën tani
zëvendësohen nga pajisje inteligjente të cilat kryejnë punën më mirë se njeriu, më preciz,
me më pak gabime, më shpejtë, dhe në masë. Digjitalizimit i paraprijnë 3 revolucione
industriale, ku revolucioni i 4 industrial është vetë digjitalizimi ekonomik.
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Figura 2 Etapat e zhvillimit të industrializimit
Burimi: (Kotorri, 2019)
Siç është ilustruar në figurën 2, tre revolucionet e para përfaqësojnë zhvillimin e industrisë
që nga revolucioni i parë, që u shfaqën gjatë shekullit të 18-të, dhe u mbështetën në fuqinë
mekanike të prodhuar nga avulli dhe uji. Revolucioni i dytë, i shfaqur gjatë shekullit të 20të, e avanconte industrinë në linjat prodhuese masive, ku procesi i prodhimit u nda në faza,
duke u bazuar në përvojën e punës së fituar nga puna e përsëritur, duke iu përgjigjur
kërkesës në rritje të tregut (S. Sader, I. Husti, M. Darotzi, 2017). Revolucioni i 3 industrial
ndodhi me zhvillimi i vrullshëm industrial, përgjatë shekullit të 20-të nxori në pah burime
të fuqishme energjie siç ishte ajo e atomit. Por edhe pse me potenciale të mëdha, ky burim
energjie për shkak të rrezikshmërisë së lartë që paraqet, shfrytëzohet në nivele të
kontrolluara. Sofistikimi i marrëdhënieve ekonomike e komplikoi më shumë botën duke
evidentuar kështu një problem relativisht të panjohur më parë: manaxhimin e informacionit
dhe përpunimin e shpejtë të tij. Kjo solli krijimin e makinave të reja të quajtur kompjuterë,
të cilët ishin të aftë për të ruajtur sasi të mëdha dhe të paimagjinueshme informacioni, si
dhe që mund të kryenin përpunimin e informacionit në kohë reale. Gjithashtu, mundësoi
përmirësimin e proceseve dhe të produkteve ekzistuese në prodhim, si dhe lindjen e
produkteve të reja. Shumë makineri si linja prodhimi, avionë, anije, trena apo dhe
automjete personale u pajisën me kompjuterë, që optimizuan punën e tyre dhe rritën
cilësinë e punës së njeriut, që i drejton këto makineri. Sipasojë e këtyre zhvillimeve të
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ndodhura në gjysmën e dytë të shekullit të 20 u rrit ndjeshëm automatizimi në prodhim, i
cili mundësoi ujen e kostot, rritjen e rendimentit, si dhe thellimin e ndarjes së proceseve të
punës. (A. Kotorri, qasja janar 2019).
Industria 4.0 zakonisht quhet revolucioni i katërt industrial (Marr, Bernard, qasja janar
2019), që ka dalë që nga viti 2011, synon zhvillimin e "Fabrikës së Zgjeruar" të re, duke
shfrytëzuar zhvillimin teknologjik si Interneti i Gjërat (IoT), Cyber Physical Systems
(CPS), dhe Të Dhënat e Mëdha. I 4.0 u shfaq si rezultat i rritjes së kërkesës për produkte
më të individualizuara dhe komplekse, duke marrë parasysh cilësinë dhe reagimin ndaj
kërkesës së tregut (A. Kotorri, qasja janar 2019).

2.2.4

Teknologjia dhe prodhimi

Digjitalizimi i punëve, ndryshe i njohur gjerësisht siç u tha më lartë dhe me emrin Industria
4.0 në thelb i referohet përdorimit të teknologjisë digjitale në prodhimin e mallrave dhe
shërbimeve në ekonomi. Kjo teknologji e re, e cila ka pak vite që ka filluar përdorimin e
saj, do të mundësojë jo vetëm rritjen e shpejtësisë dhe saktësisë së shërbimeve por pritet të
ndryshojë rrënjësisht dhe tregjet në ekonomi, sidomos tregun e burimeve njerëzore (A.
Kotorri, qasja janar 2019).
Kompanitë që kërkojnë të ndërkombëtarizohen përdorin inteligjencën e biznesit për të
krijuar strategji dhe teknologji për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave të tregut të huaj
dhe parashikimin e atraktivitetit të ardhshëm të tregjeve të reja të huaja (Dedić & Stanier,
2016). Inteligjenca e biznesit ndihmon në rritjen e shpejtësisë së ndërkombëtarizimit
(Manyika et al., 2016) duke fituar njohuri dhe krijimin e rrjeteve në tregjet e reja të huaja
me burime të kufizuara, duke rritur vendim-marrjen efikase gjatë vlerësimit të tregut dhe
më në fund ndihmon në përzgjedhjen e të huajve më tërheqës tregjet (Autio & Zander,
2016).
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2.2.5

Sfidat e digjitalizimit

Si çdo monedhë që ka dy anët e saja, edhe digjitalizimi ka anën e vet mjaftë pozitive,
mirëpo nganjëherë mund të dalin edhe probleme, komplikime apo mund të themi se edhe
digjitalizimi ka anën e vet negative.
•

Pirateria – informacione të vjedhura, nga persona të paautorizuar apo sic njihen
ndryshe edhe si haker të cilët mund të futen në faqe të ndryshme të internetit pa
marrë parasysh se sa janë të mbrojtura, mund të dëmtojnë apo përdorim programet

•

Ndikimi në zvogëlimin e numrit të punëtorëve – digjitalizimi ka ndikuar që shumë
punë manuale të shumë punëtorëve të zëvendësohet më ato digjitale nga pajisje të
mençura, ku një pajisje mund të zëvedësoj një numër të konsiderueshëm të
punëtorëve. Kjo është pozitive për kompaninë sepse zvogëlon shpenzimet e
pagave, dhe shpenzime tjera lidhur me punëtorët, mirëpo mund të nxjerrë jashtë
punës një numër të konsiderueshëm të punësuarish, sidomos ata të cilët nuk mund
të integrohen në vende të reja të punës të cilat kërkojnë njohuri të mira
kompjuterike.

•

Trajnimi i vazhdueshëm i punëtorëve- Pajisjet e mençura kërkojnë personel të
trajnuar mirë

për të manipuluar me to. Trajnime këto që janë mjaftë të

kushtueshme, dhe të cilat duhet të bëhen në mënyrë të vazhdueshme. Pajisjet e
mençura duhet të mirëmbahen, të përditësohen.
•

Përqendrimi i pasurisë dhe i pushtetit -

Një ndër sfidat që pritet të sjellë

digjitalizimi i punëve është rritja e përqendrimit të pasurisë dhe e pushtetit.
Tashmë që jetojmë në një botë me nivel të lartë përqendrimi, digjitalizimi pritet ta
thellojë këtë problem duke thelluar gjithnjë e më shumë pabarazitë. Shumë
studiues (Brynjolfsson, Mc Affee)
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SWOT ANALIZA E NDIKIMIT TË DIGJITALIZIMIT

FORCAT
-Rritje e efektivitetit të punës,

DOBËSITË
- Shpenzime të larta për blerje të

pajisjeve digjitale
-Prodhimtari e lartë dhe cilësore
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-Shpejtësi e kryerjes së punëve
-Eliminim i gabimeve gjatë punës
manuale

njohuri në përdorimin e teknologjive
digjitale
- Trajnimi i vazhdueshëm i

- Punë e pandërprerë 24/7

personelit
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-konkurrencë
Linja të reja të prodhimit

-Mirëmbajtja e herë pas hershme e

- Rritja e nivelit të konsumit

pajisjeve digjitale

- Rritja e të hyrave vjetore

- Gabime në sistem gjatë dhënies së
komandave
- Tatimet më të larta
- Ekonomi e paqendrueshme
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Digjitalizimi ka ndryshuar në mënyrë thelbësore ekonomitë e shumë vendeve të botës, dhe
në veçanti disa sektorë të ekonomisë.
Sipas një analize të Institutit Global të Kompanisë “McKinsey”, digjitalizimi i ekonomisë
evropiane ka ndodhur me hapa shumë të shpejtë. Mbi 20% e kompanive përdorin
teknologjinë “cloud”, 43% e individëve kanë qasje në internet përmes telefonit mobil, 83%
e njësive familjare kanë qasje në internet në shtëpi, 98% kanë mbulueshmëri broadband me
teknologjinë 3G.
Po ashtu, sektorë të veçantë të ekonomisë botërore dhe evropiane kanë krijuar modele
biznesi të reja të suksesshme, ku mund të përmendet Amazon, Zalando, Alibaba, Netflix,
etj. Sot në Evropë dhe në SHBA, blerja e pajisjeve elektronike dhe e librave kryhet përmes
telefonave mobile. Rreth 70% e blerjeve në Amazon sot kryhen përmes telefonave mobile.
Në vitin 2016 PayPal ka raportuar mbi 192 milion llogari aktive në mbarë botën.
2.2.6
-

Sektorët e prekur nga digjitalizimi në Kosovë:

Digjitalizimi i sektorit financiar - operacionet bankare, bankomatët kudo, pagesa
përmes kartelave bankare pa pasur nevoj për kesh, huamarrje e menjëhershme
përmes kartelave kreditore, pagesa të faturave online etj.

-

Digjitalizimi i transmetuesve televiziv - Objektiv i digjitalizimit të transmetimeve
televizive ishte digjitalizimi i rrjeteve tokësore me synim rritjen e kapaciteteve
nëpërmjet futjes së teknologjive të reja mediatike HD TV. Një shmëllojshmëri e
kanaleve digjitale, të cilat ofrojnë argëtim si për fëmijët ashtu edhe për të rriturit.

-

Digjitalizimi i shërbimeve publike – duke filluar nga nxjerrja e ekstrakteve të lidnjes
në Komuna, dokumentacioni i nevosjhëm për certifikata, e-rekrutimi, regjistrimi i
procedurave administrative, shkarkimi i formularëve elektronikë, aplikim online për
informatë nga plani etj.

-

Digjitalizimi i arsimit – Digjitalizimi i UP ka lehtësuar qasjen e studentëve në
shërbimet e tyre, duke filluar nga ofrimi i informacioneve të bollshme dhe
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njoftimeve nëpërmjet faqes së UP-së, aplikimi online, fletëpagesave, paraqitjes së
provimeve, transkriptës së notave, platforma virtuale e karrierës etj. Po ashtu ka
filluar në disa shkolla fillore dhe të mesme në Kosovë, psh. nxënësit e Shkollës
Fillore “Ismail Luma” në Lipjan, janë ndër të parët që e kanë filluar praktikimin e
mësimit digjital, me të cilin janë goxha të kënaqur. E nëse kjo formë që aktualisht
është provuese, do të jep rezultate, atëherë Ministria e Arsimit sistemin e tillë synon
ta shtrijë në mbarë vendin.
Gjithashtu në një të ardhme të afërt pritet edhe digjitalizimi i sistemit shëndetësor se e cila
është një rrugë e vështirë, por mjaft e nevojshme në vend.
Digjitalizimi ka filluar të aplikohet në masë të madhe edhe në sektorin privat,

ku

avantazhet nga ai janë shumë të mëdha.

2.2.7

Aplikimi i sistemit të digjitalizimit në miniera

Digjitalizimi nuk është diçka e re në minierat nëpër vendet e zhvilluara, por në përgjithësi
duhet të jetë më themelor në miniera sesa në industritë e tjera. Minierat priren të kenë një
numër të madh të pajisjeve të pavarura dhe sistemeve nga furnizues të ndryshëm të cilat
është vështirë të monitorohen në mënyrë manuale. Secila prej këtyre pjesëve të
digjitalizuara mund të ketë të dhëna, formate dhe kështu operatorët duhet të vëzhgojnë një
numër të madh ekranesh, në mënyrë që të koordinojnë pjesë të ndryshme të procesit.
Pajisjet e përpunimit të mineraleve kanë nevojë për sisteme të integruara të kontrollit të
proceseve që mund të përmirësojnë efikasitetin e minierave.
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2.3

Rritja e efektivitetit në Minierat e Kosovës përmes procesit të
digjitalizimit dhe monitorimit digjital– Rast Studimi Miniera dhe
Industria e Magnezitit “Golesh”

Kosova ka burime të mjaftueshme nëntokësore, edhe pse nuk dihet saktë mbi pasurinë
nëntokësore të Kosovës, por prej atyre që njihen del që Kosova është një shtet mjaftë i
pasur me minerale nëntokësore, që në të ardhmen do të mund të garantonte një zhvillim
ekonomik shumë më të madh.

Figura 3 Harta e Rep. së Kosovës me Minierat dhe vendburimet minerale.
Burimi: (Durmishaj, B., Hyseni, S., & Tashko, A., 2006)
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Ndër minierat më të njohura në Kosovë janë:
2.3.1

Minierat e Linjitit

(Mirash-Bardhë dhe Sibovci Jug Perendim)
Minierat e Linjit gjenden në afërsi të komunës së Kastriotit përkatësisht në pjesën
perëndimore të këtij qyteti.
Shfrytëzimi i qymyrit në Kosovë ka filluar në vitin 1922, me hapjen e minierës nëntokësore
“Kosova” afër fshatit Hade. Më vonë janë hapur miniera “Krushevci”, miniera “Sibovci”,
ndërsa në pjesën jugore të basenit miniera “Babush” Afër Ferizajit. Shfrytëzimi nëntokësor
i qymyrit ka zgjatur diku deri në vitin 1967.
Në periudhën 1952-1956 fillojnë punimet e hulumtimeve gjeologjike të detajuara në
basenin qymyror të Kosovës me vërtetimin e rezervave. Paralelisht me këtë bëhet përgatitja
për hapjen e Mihjes sipërfaqësore në Mirash, për furnizimin e bllokut të parë në
termocentralin “KOSOVA A” që kishte një kapacitet 65 MW. Përfundimisht këto objekte
lëshohen në punë në vitin 1962 dhe kjo quhet faza e parë e TC të Kosovës.
Në vitin 1964 fillon hapja e Minierës tjetër sipërfaqësore në Bardh, hapjes se këtyre
minierave ju parapriu ndërtimi i bllokut të tretë dhe katërt të T.C. “Kosova A” me kapacitet
prej 200 MW.
Aktualisht këto dy miniera janë bashkuar dhe gjenden në fazën përfundimtare të
shfrytëzimit, ndërsa linjiti për gjenerimin e Energjisë Elektrike vazhdon të shfrytëzohet
nga miniera e “Sibovcit Jug-Perëndim”, minierë kjo gjendet në zhvillim e sipër (Ministria
e Zhvillimit Ekonomik, qasja Tetor 2018)
2.3.2

Minierat Plumb-Zinkut të Kompleksit “Trepça”

Miniera e “Stan Tërgut”
Miniera e Plumbit dhe Zinkut e njohur edhe si miniera “Trepça” në “Stan Tërg” shtrihet në
pjesën verilindore të Kosovës, në largësi prej 9 km në lindje të Mitrovicës. Rruga e
asfaltuar Mitrovicë – Besianë kalon nëpër Stan Tërg. Po në këtë rrugë, në largësi 4 km nga
Mitrovica, është ndërtuar Flotacioni i cili me Minierën e Stan Tërgut është i lidhur me
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korridor nëntokësor, në nivelin e horizontit të parë të minierës (610 m). Nga ana tjetër,
Mitrovica është një nyje e rëndësishme komunikative në regjion. Këtu kalojnë rrugët
kryesore që lidhin Maqedoninë dhe Greqinë, si dhe rruga që lidhë Kosovën me Malin e Zi
dhe më tutje me Kroacinë. Gjithashtu, këtu kalon edhe linja hekurudhore nga Evropa
qendrore kah Selaniku (Ministria e Zhvillimit Ekonomik, qasja Tetor 2018).Miniera Trepça
në Stantërg i përket qytetit të Mitrovicës. Mitrovica është pa dyshim ndër qytetet më të
rëndësishme jo vetëm në Kosovë por edhe në gjithë Gadishullin Ballkanik e më gjerë, për
nga pasuritë minerare (Trepça Ndërmarrje në administrim të AKP-së, qasja Nëntor,
2018)Suksesi më i madh i kombinatit të Trepçës u arrit në vitin 1983, atëherë kur Trepça
eksportoi mallra me vlerë prej 103 milion dollarë, duke u radhitur në vetin e 5 të
eksportuesve në ish Jugosllavi. Për 58 vjet të punës prodhuese, kombinati i Trepçës ka
prodhuar.

2.3.3

Miniera e Cernacit

Miniera e Cërnacit gjendet afro 11 kilometra në perëndim të Leposaviqit, ndërsa
vendburimi i xeheve të Plumbit dhe Zinkut si dhe shfrytëzimi i tyre shtrihet ne kufirin e
Kosovës dhe Serbisë(Ministria e Zhvillimit Ekonomik, qasja Nëntor 2018).
2.3.4

Miniera e Belloberdo

Miniera e Bello Berdos është e vendosur afro 20 kilometra në verilindje të Leposaviqit
(Ministria e Zhvillimit Ekonomik, qasja Nëntor 2018).
2.3.5

Miniera e Artanës

Miniera “ARTANA” gjendet në komunën e Artanës (ish Novobërdë), është një nga
vendburimet e cila është shfrytëzuar qysh në kohën e romakëve. Në mesjetën e hershme,
kështjella e fortifikuar në afërsi të vendburimit ishte qendër e rëndësishme tregtare dhe
administrative, nën administrim e Republikën së Raguzës (Dubrovnikut). Kjo minierë
karakterizohet edhe me përqindjen e lartë të Arit në xehe (Ministria e Zhvillimit Ekonomik,
qasja Janar 2019).
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2.3.6

Miniera e Hajvalis , Kizhnicës dhe Badovcit

Minierat e Plumbit dhe Zinkut Hajvalia, Kizhnica dhe Badovci i përkasin pjesës lindore të
rrafshit te Kosovës dhe gjenden vetëm 7 Km në lindje nga kryeqendra e Kosovës,
Prishtina. Këto miniera gjenden në afërsi të rrugës magjistrale Prishtinë – Gjilan.
Gjithashtu kompleksi i këtyre minierave, lidhet edhe me hekurudhën industriale te Fushë
Kosovës, e nga këtu edhe me rrjetin ndërkombëtar hekurudhor.
Xehet e kësaj miniere përmbajnë kryesisht minerale si plumbi, zinku dhe argjendi. Para
viteve’90 në minierën e Kishnicës kanë punuar1800 punëtorë, ndërsa sot janë vetëm 400
punëtorë dhe nuk janë aq aktiv.
Sot kjo minierë eksporton xehen bruto në Zvicër, duke mos ditur përbërjen e saktë të
metaleve në këto xehe. Në funksion është vetëm pjesa e minierës sipërfaqësore. Miniera
nëntokësore është fundosur nga uji dhe nuk është në funksion (Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Departamenti i Energjisë dhe Minierave, qasja nëntor 2018).

2.3.7

Miniera e Strezovcit

Shfrytëzimi i magnezitit nga miniera në Strezovc ka filluar në vitin 1956. Në vitin 1973
lëshohet në prodhim separacioni. Shfrytëzimi i resurseve të magnezitit është kryer me
metoda sipërfaqësore dhe nëntokësore.
Kjo minierë është privatizuar nga kompania “Iminggrup mgo” Sh.p.k. në vitin 2007. Si
pasojë e mos përmbushjes së kushteve të Marrëveshjes së privatizimit nga ana e blerësit
(“Iminggrup mgo”) bordi i AKP-së në vitin 2010 ka marrë vendim për ndëshkimin
financiar të XIM Strezoc me 5,475,119 €”.
Gjendja e përgjithshme e minierës - Gryka e minierës është në kushte të dobëta por me
investime, është e mundur të bëhet funksionale. Pajisjet për gërmimin e gropave (makina,
lokomotiva ...) janë të dëmtuar, por mund të riparohen;
- Seksioni për prodhimin e avullit teknologjik është pjesërisht i dëmtuar (kaldaja), dhe
pjesërisht e shkatërruar (linjat e instalimit dhe pompat);
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- Pajisjet e fabrikimit - në miniera (thërrmuesit, ekranet, ndarësit ...) janë kryesisht jashtë
funksionit dhe janë dëmtuar dhe pjesërisht janë shkatërruar (motorët, pompat).
- Në pjesën në Kosovska Kamenica, njësitë themelore (furra rrotulluese, pjesët e mullirit)
janë jashtë funksionit, pasi ato nuk kanë operuar për një periudhë më të gjatë kohe, dhe për
shkak të shkatërrimit (motorët , pompat, rripat transportues). Seksioni për prodhimin e
MGO të elektro-shkrirë ka punuar për pak kohë, por është gjithashtu në gjendje krejtësisht
të padobishme;
- Mjetet e transportit - numri relativisht i vogël i automjeteve që gjenden në minierë, nga të
cilat nuk janë në gjendje të mirë.
- Infrastruktura - objektet në minierë janë në kushte të dobëta, rinovimi dhe rindërtimi janë
të nevojshme, pasi ato kanë qenë jashtë funksionit për një periudhë të gjatë kohore (Ora,
Tasic & Stic, 2011)
2.3.8

Miniera e Mergeleve (Sharr Cem – Hani Elezit)

Miniera e Mergelëve gjendet në Han të Elezit, pranë kufirit Kosovë-Maqedoni në afërsi të
magjistrales Prishtine Shkup dhe shfrytëzohet për prodhimin e çimentos (Ministria e
Zhvillimit Ekonomik, Departamenti i Energjisë dhe Minierave, qasja Nentor, 2018).
2.3.9

Miniera e Kromit (Deve –Gjakovë)

Miniera e kromit (Cr) Deva në Gjakovë është minierë nëntokësore, gjendet në perëndim të
Kosovës përkatësisht në perëndim të qytetit të Gjakovës. Në drejtim të magjistrales
Gjakovë – Prizren ndahet rruga për minierën e Devës (Ministria e Zhvillimit Ekonomik,
Departamenti i Energjisë dhe Minierave, qasja Nentor, 2018).
2.3.10 Miniera e Boksiteve (Klinë)
Miniera, përkatësisht vendburimi dhe paraqitjet e boksitit shtrihen në Malin e Gremnikut, 5
deri në 10 km në juglindje të komunës së Klinës. Operacionet e lidhura datojnë që nga viti
1966, dhe përfshijnë vetëm përdorimin e boksitit përmes metodave të hapura. Para mbylljes
së minierës në vitin 1990, kjo minierë realizoi prodhime vjetore deri në 100,000 ton. Në
vitin 1989 kjo minierë ka punësuar 596 punonjës, ndërsa në vitin 1999, pas luftës, 340
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punonjës u kthyen për të punuar atje. Për shkak të humbjeve në treg, ajo ishte aktive në
prodhimin e gurit gëlqeror, me qëllim të përgatitjes për shfrytëzimin e boksiteve. Kompania
është në privatizim dhe aktualisht nuk është operacionale. Të gjithë të punësuarit janë
aktual me leje të detyrueshme. Kompania kryen mirëmbajtjen e aseteve dhe operacionet e
sigurisë së minierës (Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Departamenti i Energjisë dhe
Minierave, qasja Nëntor, 2018).
Të gjitha minierat e lartë cekura ose punojnë me një kapacitet shumë të ultë të prodhimit,
ose nuk punojnë fare. Vetëm New co Ferronikeli pasi është privatizuar, është investuar në
digjitalizimin e operacioneve të tij, i cili rriti prodhimtarinë e tij dhe fitimin neto në vit për
të cilin do ta flitet në mënyrë të detajuar më poshtë, gjë që ka ndikuar edhe në rritjen e
punësimit të punëtorëve si dhe rritjen e zhvillimit ekonomik të vendit.
2.3.11 Minierat dhe Industria e Nikelit New Co Ferronikeli
Në kuadër të Ferronikelit funksionojnë dy miniera me shfrytëzim sipërfaqësor: Çikatova
dhe Gllavica. Në veri të Magurës, në Masivin e Goleshit, shtrihet vendburimi i nikelit,
Gllavica, në Medvec, kurse vendburimi i nikelit, Çikatova (Dushkaja dhe Suka), shtrihet në
masivin ultrabazik të Dobroshecit (Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Departamenti i
Energjisë dhe Minierave, qasja Nentor, 2018).
Kjo është miniera e vetme e digjitalizuar në Kosovë për të cilën do të flasim në mënyrë pak
më të detajuar për të parë ndikimin e digjitalizimit në rritjen e efektivitetit, përmirësimin e
produktivitetit, të hyrave vjetore etj.
2.3.12 Monitorimi digjital i procesit teknologjik të prodhimit në Minierën
dhe Industrinë e Nikelit, New Co Ferronikeli l.l.c
Ndërmarrja e ferronikelit është privatizuar nga ndërmarrja Alferon në vitin 2006. Po në këtë
vit ka filluar prodhimi në linjën e parë teknologjike, kurse një vit ma vonë ka filluar
procesi i prodhimit edhe në linjën e dytë teknologjike (Gashi, Z., Imeri, S., Lohja, N.,
Zabeli, M., Tahiraj, N., & Murati, N. 2011). Para fillimit të procesit të prodhimit janë bërë
disa investime në pajisje duke instaluar në instalimin e pajisjeve për pastrimin e gazrave
dalës në të dy furrat elektrike (Rizaj, M., Ibrahimi, I., Deva, N., & Imeri, S.2013)
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Investim i rëndësishëm është bërë edhe në monitorimin digjital
•

Pranimi dhe homogjenizimi të xeheve të nikelit dhe lignitit në oborrin e xehes
(Gashi, Z., Imeri, S., & Tahiraj, N. 2011). Me monitorim digjital ka ndikuar që të
rritet sasia dhe cilësia e thërrmimit dhe homogjenizimit të xehes dhe lignitit për
rreth 10%.

•

Operimi i furrave rrotulluese (Gashi, Z., Sh, I., Tahiraj, N., & Murati, N. 2010). me
monitorimin digjital të tyre është rritur prodhimi i materialit të fërguare mbi 10%

•

Furrat elektrike (Kongoli F, Imeri S, Gaitanos I, Tahiraj N, Rizaj M, 2012)me
instalimin e monitorimit digjital prodhimi i Fe-Ni të papërpunuar nga furrat
elektrike është rrit mbi 10 %.

•

Monitorimi digjital i operimit të konvertorëve ka bërë që të ketë rritje prodhimtaria
prej 10% .

•

Shkrirja reduktuese e produktit të fërguar në furrat harkore e deri te derdhja e
ferronikelit të rafinuar (Imeri S, Tahiraj N, Kongoli F, 2017).

Monitorim digjital me kompjuter nga pulti komandues, foto e shkrepur në vendin e punës
në NewCO Ferronikel
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2.3.13 Rritja prodhimit të Ni në Fe- Ni final me monitorimin digjital të
linjave të prodhimit në Newco Ferronikel
Pas aplikimit të monitorimit digjital dhe disa risive në procesin teknologjik të prodhimit të
Fe-Ni, në Newco Ferronikel sasia e prodhimit të Ni në Fe- Ni është rrit nga 7100 ton në vit
sa ka qenë para procesit të monitorimit digjital deri në 9143.24 ton / vit Ni pas procesit të
monitorimit digjital të linjave të prodhimit në (në vitin 2011). Pas monitorimit digjital të
procesit teknologjik të prodhimit, prodhimin i Ni në Fe-Ni është rrit për 28 % Ni/vit , që i
bie 2,043.24 t Ni /vit. Investimet në procesin e monitorimit digjital të procesit teknologjik
të prodhimit të Ni në Fe- Ni kanë qenë plotësisht të suksesshme dhe këto investime janë
shlyer në afat kohorë prej rreth 2 muajve.
Newco Ferronikeli me këtë monitorim vazhdon të punoj me sukses të plotë edhe tani, dhe
shpreson se do të punoj edhe në të ardhmen. Ky model i përafërt i monitorimit digjital të
procesit të prodhimit mundet shumë lehtë të aplikohet edhe në miniera me industri të
ngjashme me Newco Ferronikeli.
2.3.14 Rritja e prodhimit në Newco Ferronikel pas procesit të
digjitalizimit, të hyrat vjetore dhe fitimi
Sasi e prodhimit në Newco Ferronikel është rritur nga 7100 t/vit Ni në 9143.24 ton / vit
Ni, ose për 28 % Ni/vit.
Shprehur në % i bie që prodhimi Newco Ferronikel është rritur për 28%. Në këtë % të
rritjes së prodhimit kanë ndikuar edhe inovacionet e ndryshme që janë bërë në ndryshimin e
teknologjisë së prodhimit të Fe-Ni.
Të hyrat vjetore në Newco Ferronikeli kanë arritur vlerën 91,715,597.7 euro të hyra
vjetore, kurse fitimi ka arritur vlerën 22,928,899.4 euro fitim / vit,( ka qenë viti i prodhimit
2011).
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Tabela 3 të hyrat vjetore dhe fitimi para dhe pas monitorimit digjital në New Co Ferronikel

Të hyrat vjetore para monitorimit digjital të linjave të prodhimit:
7100 t. Ni/vit X 11335 $ /1.13 euro = 71,219,911.5 euro të hyra vjetore.
Të hyrat vjetore pas monitorimit digjital të linjave të prodhimit:
9143.24t Ni /vit X 11335 $ /1.13 euro = 91,715,597.7 euro të hyra vjetore.
Fitimi vjetor para monitorimit digjital të linjave të prodhimit:
71,219,911.5 euro të hyra vjetore - 75% shpenzime vjetore = 71,219,911.5 euro të hyra
vjetore – 53,414,933.63 euro shpenzime vjetore = 17,804,977.88 euro fitim / vit.
Fitimi vjetor pas monitorimit digjital të linjave të prodhimit:
91,715,597.7 euro të hyra vjetore – 75% shpenzime vjetore = 91,715,597.7 euro të hyra
vjetore – 68,786,698.28 euro shpenzime vjetore = 22,928,899.43euro fitim / vit, i
shprehur në % është rritur për 28% euro fitim / vit.

Vërejtje: të gjitha të dhënat e lartë cekura në vlera numerike janë nxjerrur në bazë të raporteve
vjetore të prodhimit dhe shpenzimit të resurseve të New Co Ferronikeli për vitin 2011, që
shënoi prodhimtarinë më të madhe.
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Sasia e prodhimit
7,100.00 t

9,143.24 t

Para monitorimit digjital të linjave të prodhimit

Pas monitorimit digjital të linjave të prodhimit

Te hyrat vjetore
71,219,911.50 €

91,715,597.70 €

Para monitorimit digjital të linjave të prodhimit

Pas monitorimit digjital të linjave të prodhimit

Fitimi
17,804,977.88 €

22,928,899.43 €

Para monitorimit digjital të linjave të prodhimit

Pas monitorimit digjital të linjave të prodhimit

Grafikoni 1. Paraqitja e sasisë së prodhimit, të hyrat vjetore dhe fitimi para dhe pas monitorimit
digjital në NewCO Ferronikel
32

Miniera dhe Industria e Magnezitit “Goleshi” – RAST STUDIMI

2.4
2.4.1

Historiku i shkurtër i MIM”Golesh”

Miniera e Goleshit është hapur në vitin 1923 nga një tregtarë serb me prejardhje nga Ferizaj
(Rajko Bakiç), në bashkëpunim me dy inxhinier italian. Deri në vitin 1939 produktet që ka
ofruar kjo minier kanë depërtuar edhe në tregun amerikan. Pjekja e magnezitit është bërë në
furra fushore (pjekje deri në 900C). Punëtori i parë në minierë ishte Halit Hadiq që i
përkiste komunitetit Rom, ndërsa punëtorët e parë shqiptar në Minierën e Goleshit ishin
Zeqë Statovci , Bektesh Zeneli etj. (Grabovac I, Pajalic M. 1983)
Në vitin 1945-1956 ndërmarrja është shndërruar nga ndërmarrje private në ndërmarrje
shoqërore. Drejtor i parë shqiptar është zgjedhur në vitin 1952, që quhej Shaban Zogonjari
dhe po atë vit Miniera e Goleshit i bashkëngjitet Magnohromit të Kralevës. Intensitetin më
të madh të punës kjo minierë e ka pasur në vitin 1970- 1983. Në vitin 1983 miniera e
Goleshit ka pasur rreth 1300 punëtorë

dhe po në atë vit ka qenë kulminacioni i

prodhimtarisë me 130000t xehe të njomë në vit, 30000t produkte finale ( 20000 sinter
magnezit, 10000t magnezit te kaustifikuar) dhe të hyra vjetore deri 18000000 euro
(Grabovac I, Pajalic M. 1983)
Megjithatë nuk është arritur kapaciteti projektues i prodhimit të magnezitit të kaustifikuar
dhe sinter magnezitit prej 45000 t ( magnezit të kaustifikuar + sinteter magnezit / vit). Kjo
periudhë e menaxhimit është karakterizuar me shumë vështirësi, shkaku i bashkimit të
ndërmarrjes me ndërmarrjen e Magnohromit të Ish Jugosllavisë së atëhershme, si dhe me
numër të madh të punëtorëve të punësuar .
Në vitin 1986 MIM”GOLESH”-i u shkëput nga Magnohromi me vendimin e marrur nga
Këshilli që përbëhej prej 23 punëtorëve.
Kjo minierë ka qenë pronë private e pronarit Italian të quajtur Salvaro i cili ka bërë punët
përgatitore, minierën pastaj e blen kolonisti R.Bakiq i cili e shfrytëzon deri në fillim te
Luftës së Dytë Botërore.
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Shfrytëzimi i kësaj miniere ka qenë

primitiv sepse nxjerrja e mineralit është bazuar

kryesisht në përcjelljen e damarëve xeheror.
Ujërat nëntokësore prezentë ne minierë janë larguar me anë të pompave primitive.
Kjo minierë gjatë luftës se dytë botërore shfrytëzohej nga italianet e më vonë kaloi në
shfrytëzim nga Gjermanet.
Gjermanet pas marrjes se minieres fillojnë ta modernizojnë dhe ta rrisin prodhimin ku arrin
deri në 6000t xehe në vit, pas shfrytëzimit të Gjermaneve miniera kalon në duart e klasës
punëtore, ku ne fillim ka qenë e pavarur mirëpo në vitin 1960 kalon në kompleksin e
Magnohrom Kralevë dhe pastaj ka vazhduar deri ne fillim te luftës së Kosovës.
2.4.2

Menaxhimi i M.I.M “Golesh”-it nëpër periudha të ndryshme kohore

1. Në vitin 1980 Miniera e Goleshit pati arritur kulminacionin e numrit të të punësuarve
dhe prodhimtarisë, dhe po këtë vit është arrit prodhimtaria më e lartë e prodhimeve të
magnezitit, 20 mijë ton sinter magnezit dhe 10 mijë ton magnezit të kaustifikuar. Po në
këtë vit janë realizuar vlera monetare deri 11,500,000.00 euro , në vit (Ligjëratë e
mbajtur me datë 17.06.2014 në lokalet e drejtorisë MIM Golesh, nga Drejtori Teknik
Fehmi Zeneli, nga procesmbajtësi Arbër Zogaj)
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Figura 4 Numri i punëtorëve sipas kualifikimeve në MIM Golesh në vitin 1983
Burimi: (Grabovac, Pajalic, 1983)

2. Ndërsa në vitin 1983 numri i të punësuarve ka rënë në 949 të punësuar, duke rezultuar
kështu edhe me rënien e prodhimtarisë dhe të të ardhurave (Grabovac, Pajalic, 1983)
3. Në vitin 1998 me fillimin e luftës në Kosovë të punësuarit shqiptarë largohen nga puna,
disa me dhunë e disa me vetë dëshirë, kështu gjatë luftës kishin mbetur vetëm një
numër i konsiderueshëm i të punësuarve të komunitetit serb dhe rom, dikund rreth 100
punëtorë. (Intervistë me ish Drejtorin Teknik të Minierës dhe Industrisë së Magnezitit
“Golesh”, F.Zeneli, 2019 )
4. Në vitin 2000 pas luftës në Kosovë ish punëtorët e Minierës së Goleshit janë kthyer në
vendet e tyre të punës duke punuar në rikuperimin e minierës, janë krijuar organet
udhëheqëse të përkohshme në krye me Z. Ruzhdi Peqanin. Në vitin 2000 ka qenë pronë
shoqërore ku numri i punëtorëve ka qenë rreth 283 punëtorë dhe është prodhuar rreth
500 t magnezit i kaustifikuar, ku veprimtaria e tyre ka qenë vetëm shitja e materialit të
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lëndës së parë, sa për sigurimin e të ardhurave për këta punëtorë, kështu duke u
reduktuar gradualisht numri i të punësuarve deri në 55 punëtorë deri në vitin 2007
(Intervistë me ish Drejtorin Teknik të Minierës dhe Industrisë së Magnezitit “Golesh”,
F.Zeneli, 2019)
5. Ne vitin 2007 u privatizua me metodën e Spin Off-it Special nga Iming Group Kroaci
numri maksimal i punëtorëve gjatë kësaj periudhe ka qenë 143 punëtorë, prodhimtari
nuk ka pasur, por është bërë vetëm shitja e materialit të Dunitit kompanisë Bechtel &
Enka për asfaltimin e autostradës në Kosovë, me të hyra të përgjithshme nga viti 20082014 4,764,108.3 € (Administrata Tatimore e Kosovës, 2018) mirëpo për shkak të mos
përmbushjes së zotimeve, që kusht për privatizim ka qenë punësimi i 355 punëtorëve
për minimum 3 vite dhe investimi i 16 milion eurove në tetor të vitit 2014 Miniera dhe
Industria e Magnezitit “Golesh” kthehet nën administrim direkt të AKP-së.
6. Në Tetor të vitit 2014 Agjencia Kosovare e Privatizimit ka tërhequr aksionet pasi
Pronari nuk kishte përmbushur obligimet. Nën menaxhim të AKP-së fillimisht kanë
mbetur vetëm 25 punëtorë deri në vitin 2016 kur u pranuan në punë edhe 20 punëtorë
tjerë që ishin në pritje. Edhe në këtë periudhë nuk ka pasur prodhim, por ka pasur vetëm
shitje të materialit të Dunitit, Kompanisë Bechtel & Enka për asfaltimin e autostratës në
Kosovë, ku në vitin 2016 ka pasur hyrje në vlerë 1,208,952.30 €

(Administrata

Tatimore e Kosovës, 2018)
2.4.3

Mineralet në Minierën dhe Industrinë e Magnezitit “Golesh”

Depoziti i minjerës të Goleshit përmban këto minerale:
•

Magneziti;

•

Duniti;

•

Serpentiniti;

•

Sepioliti.
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2.4.4

Industria e MIM “GOLESH”-it

Kompleksi i Industrisë së Magnezitit të Goleshit shtrihet në një sipërfaqe prej 5 hektarësh,
me këto agregate dhe stabilimente përcjellëse :
-Linja e thërrmimit primar dhe sekondar;
- Seperacionin me ujë;
- Seperacionin magnetik;
- Furrën rrotulluese me kapacitet 150t/dit;
- Furrën etazhore me kapacitet 150t/dit;
- Furrën elektrike me kapacitet 10t/dit;
- Depon e koncentratit te magnezitit me kapacitet 60000m3;
-

Rezervarët e mazutit me kapacitet 2.200.000 litër;

- Mulliri me sfera me kapacitet prej30000t/vit;
- Laboratorin;
- Depoja për paketimin e sinterit të prodhuar;
- Depoja për paketimin dhe deponimin e sinterit të prodhuar;
- Deponia për propan dhe butan gaz me kapacitet prej 500m3 ;
- Siloset e produktit final me rampe ngarkuese me kapacitet prej 4000t. (Zeneli F. Broshurë,
2008)
2.4.5

Procesi i monitorimit digjital të linjave teknologjike të prodhimit në
MIM “GOLESH”

2.4.5.1

Monitorimi digjital i linjës së thërrmimit të dunitit

Kjo linjë e prodhimit deri tani nuk është e monitoruar me monitorim digjital. Pritet që një
afat shumë të shpejt që të investohet në montimin e pajisjeve për monitorim digjital të
kësaj linje të prodhimit. Me anë të monitorimit digjital të kësaj linje, në mënyrë automatike
nga pulti komandues qendror, nëpërmjet kompjuterit do të përcillej puna e dy thërrmuesve,
të gjitha ushqyesve të shiritave transportues dhe të gjitha elektromotorëve të shiritave
transportues, sitës vibruese etj. Në mënyrë automatike do të kyçen dhe ç’kyçen të gjitha
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pajisjet në këtë repart, me çka do të arrihej një shkallë shumë e lartë e shfrytëzimit të të
gjitha pajisjeve duke i zvogëluar në shkallë të lartë ndërprerjet në proces të prodhimit.
Përmirësimi i këtyre parametrave të prodhimit do të ndikonte pozitivisht në rritjen e cilësisë
dhe sasisë të prodhimit të gjitha llojeve të fraksioneve të prodhuara të dunitit. Sasia reale e
pritur e rritjes së prodhimit në këtë linjë teknologjike do të jetë rreth 20 % e të gjitha
llojeve të fraksioneve të prodhimit të dunitit.
2.4.5.2

Monitorimi digjital i linjës së thërrmimit dhe seperimit elektro-magnetik
të koncentratit të magnezitit

Gjithashtu edhe në këtë linjë teknologjike të prodhimit duhet të investohet në instalimin e
pajisjeve për monitorim digjital. Nga pulti komandues do të monitorohet funksionimi i të
gjitha sistemeve dhe pajisjeve, si psh: funksionimin e dy thërrmuesve, të gjithë shiritave
transportues, sites vibruese, klasifikatorit kërmillor dhe të katër elektro-magneteve.
Në mënyrë automatike edhe në këtë linjë të thërrmimit do të kyçen dhe ç’kyçen të gjitha
pajisjet në këtë repart, duke rritur shfrytëzimin e të gjitha pajisjeve me zvogëlimin e kohës
së ndërprerjeve në proces të prodhimit. Monitorimi digjital edhe në këtë linjë të thërrmimit
dhe klasifikimit të koncentratit të magneziumit do ta rriste sasinë dhe cilësinë e prodhimit
të koncentratit të megnezitit rreth 20 % .
2.4.5.3

Monitorimi digjital i linjës së kalcinimit të magnezitit në furrë rrotulluese
horizontale

Në këtë repart është punuar në instalimin e pajisjeve për monitorimin digjital të linjës
teknologjike të kalcinimit të magnezitit. Të gjitha elektromotorët e furrës rrotulluese dhe
ftohësit të furrës janë lidhur nëpërmjet rregullatorëve fregventues, ashtu që në mënyrë
automatike varësisht nga sasia e materialit të ngarkuar në furrë të rregullohet numri i
rrotullimeve të furrës dhe sasia e lëndës djegëse në brener, për kalcinimin e mirë të
magnezitit. Në mënyrë automatike gjithashtu do të kontrollohet edhe sasia e materialit të
ngarkuar në furrë me anë të dy peshoreve për matjen e materialit para hyrjes në furrë

38

rrotulluese. Sistemi i monitorimit digjital është i instaluar i tëri, pjesërisht është testuar,
pritet të kryhen e testimet finale dhe të fillohet me monitorim.
Monitorim digjital i linjës së prodhimit të furrës rrotulluese do ta rris cilësinë dhe sasinë e
prodhimit të magnezitit të sinteruar dhe magnezitit të kaustifikuar për 10%, që i bie që
kapaciteti i furrës rrotulluese horizontale të rritet nga 150 t/dit në 172t/ditë.
2.4.5.4

Monitorimi digjital i linjës së përpunimit dhe paketimit të magnezitit të
kalcinuar dhe sinteruar të prodhuar në furrë rrotulluese horizontale

Edhe kjo linjë teknologjike si gjitha linjat tjera do të monitorohet në mënyrë digjitale nga
pulti komandues. Në mënyrë digjitale do të monitorohet puna e të dy mullinjve për bluarjen
e magnezitit të kalcinuar dhe magnezitit të sinteruar, sasija e materialit të kalcinuar apo
sinteruar në bunkerin pranues, lëvizja e shiritit transportues nga ftohësi i furrës rrotulluese
horizontale deri te bunkeri pranues i repartit të bluarjes dhe paketimit, lëvizja të gjitha
transportierëve kërmillor, puna e klasifikatorit me ajër, dhe procesi i mbushjes së materialit
final në thasë prej 25kg në të tria makinat e paketimit, deri te ngarkimi i produktit final në
kamion.
2.4.5.5

Monitorimi digjital i eksploatimit nëntokësor të magnezitit

Me anë të monitorimit digjital do të bëhej e mundur monitorimi i përhershëm i të gjitha
sistemeve dhe pajisjeve të galerive nëntokësore të minierës si p.sh: monitorimi digjital i
lëvizjes së kafazit për transportin e minatorëve, dhe kafazit për ngritjen e materialit, sistemi
i minimit nëntokësorë brenda galerive, sasia e ajrit të freskët e nevojshme për çdo galeri,
sasia e materialit të eksploatuar etj.
Me monitorimin digjital të procesit të eksploatimit

nëntokësor të magnezitit do të

përmirësohen dukshëm kushtet punës së eksploatimit të magnezitit, dhe do të rritej edhe
sasia e eksploatur e magnezitit të freskët deri në 400t Magnezit të freskët/ ditë.

39

2.4.5.6

Monitorimi digjital i sistemit të ventilimit të minierës dhe objekteve të
industrisë
a) Monitorimi digjital i ventilimit të minierës nëntokësore

Është një zgjidhje e plotë e kontrollit të ventilimit që do të duhej ta kenë të gjitha minierat.
Ky është një sistem modular i cili mund të integrohet plotësisht në sistemin e kontrollit.
“Përdorimi efikas i sistemit të ventilimit dhe përmirësimi i cilësisë së ajrit, duke siguruar
ajrin e freskët kur është e nevojshme, do të rezultojë në kursim të energjisë deri në 50% në
vit”
Monitorimi digjital i sistemit të ventilimit të minierës nëntokësore do të ketë ndikim
pozitiv në rritjen e sigurisë në punë të minatorëve të cilët do të punojnë nëpër horizonte të
ndryshme të minierës. Pra ky monitorin do të ndikoj pozitivisht në rritjen e cilësisë dhe
sasisë së prodhimit të koncentratit të magnezitit.
b) Monitorimi digjital i ventilimit të objekteve të industrisë
Edhe në të gjitha objektet e industrisë do të instalohet sistemi i monitorimit digjital i
ventilimit i të ajrit brenda të gjitha objekteve. Monitorimi digjital i ventilimit do të ndihmoj
në monitorimin e pandërprerë të punës së pajisjeve të ventilimit, gjë që do të ndikoj
pozitivisht në shëndetin e punëtorëve në të gjitha objektet e industrisë, duke e thithur ajrin e
ndotur dhe duke sjellë ajër të freskët brenda objekteve. Duke ruajtur jetën dhe shëndetin e
punëtorëve me automatizëm do të ritet edhe cilësia dhe sasia e prodhimit të produkteve të
magnezitit në të gjitha linjat e prodhimit, duke ndikuar edhe në ruajtjen e mjedisit edhe
jashtë objekteve duke i filtruar pluhurat që lirohen nëpër objektet e industrisë dhe duke i
shkarkuare në atmosferë të pastruar.
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2.4.5.7

Monitorimi digjital i peshoreve për matje të ngarkesës së kamionave
transportues dhe matjen e sasisë së koncentratit të magnezitit para hyrjes
në furrë rrotulluese horizontale , furrë etazore dhe furrë elektrike

Në MIM “GOLESH”, për mbarëvajtjen e procesit të prodhimit duhet të instalohen disa
peshore digjitale automobilistike me kapacitet prej nga

60t, një peshore digjitale

hekurudhore prej 100t, dy peshore digjitale për matjen e koncentratit të magnezitit para
hyrjes në furrë rrotulluese horizontale, dy peshore për matjen e materialit para hyrjes në
furrë etazhore dhe një peshore për matjen e materialit para hyrjes në furrë elektrike.
2.4.5.8

Monitorimi digjital i laboratorit qendror

Kemi parasysh sistemin kryesor të menaxhimit të informacionit laboratorik për minierat
dhe përpunimin e produkteve të mineraleve, i cili ofron një gamë të gjerë mjetesh për të
ndihmuar laboratorët të optimizojnë proceset e tyre dhe të sigurojnë rezultate cilësore.
E gjithë puna e laboratorit qendror do të monitorohet në mënyrë digjitale, që do të thotë çdo
marrje e mostrave, përgatitje e mostrave dhe çdo rezultat i analizuare në mënyrë elektronike
do të

përcillet në monitorin e kompjuterit të pultit komandues të furrës rrotulluese

horizontale, furrës etazhore dhe furrës elektrike. Transporti i të gjitha mostrave të
produkteve të prodhuara nga furra rrotulluese horizontale, furra etazhore dhe furra
elektrike, do të bëhet me anë të postës pneumatike dhe duke u monitoruare në mënyrë
digjitale, duke ndikuar drejtpërdrejtë në zvogëlimin e kohës së transportit të mostrave nga
vende marrja e tyre deri te laboratori qendror.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT

Funksionimi i dobët i minierave në Kosovë, pajisje të vjetruara të tyre dhe shumica jashtë
funksionit, prodhimtaria e ultë dhe të hyra të vogla, paraqiten si problem i cili do të
shqyrtohet në vijim, si dhe gjetja e zgjidhjes së problemit përmes procesit të digjitalizimit
dhe monitorimit digjital të minierave që do të ndikonte në rritjen e efektivitetit të tyre.
Disa shëmbuj të zgjidhjes së problemit përmes procesit të digjitalizimit:
-Digjitalizimi i linjave teknologjike ndihmon në krijimin e produkteve dhe më të shpejta
dhe më në masë, duke rritur kështu kërkesën nga konsumatorët.
-Digjitalizimi i pajisjeve ndikon në rritjen e prodhimtarisë së produkteve, për arsye të
zvogëlimit të ndërprerjeve në proces të prodhimit, duke rritur koeficientin e shfrytëzimit të
pajisjeve, puna mund të zhvillohet pandërprerë 24/7, duke u monitoruar përmes sistemeve
kompjuterike.
-Digjitalizimi i punëve ndikon në zvogëlimin e shpenzimeve të kompanisë, ku një pajisje
pune mund të zëvendësoj një numër të konsiderueshëm të punëtorëve
-Digjitalizimi si një alarmues dhe parashikues për problemet që mund të shfaqen gjatë
procesit të punës, ndihmon në zgjidhjen e shpejtë të problemit, si dhe përmes tij mund të
përdoren sistemet e përkohshme zëvendësuese për të mos pasur ndërprerje në punë.
Ndërprerjet në punë shpesh rezultojnë me humbje të mëdha.
Një investim i mirëfilltë nga investitorë serioz, do të mund ti nxirrte minierat nga kjo
gjendje pak funksionale, dhe me një investim adekuat në të gjitha operacionet e tyre.
Miniera dhe Industria e Magnezitit Golesh e cila është marrë edhe si rast studimi në këtë
punim, që nga periudha e pas luftës në Kosovë është përballuar me probleme të shumta, së
pari pajisjet e vjetruara dhe jo funksionale, pastaj galeria e mbushur me ujë,

një

performancë e dobët e punës nga ana e punëtorëve e cila është kryer dhe kryhet në mënyrë
manuale, ku gjatë punës bëhen shumë gabime, shumë lëshime, shumë ndërprerje në punë,
prodhim i ngadaltë dhe jo cilësor apo herë herë fare prodhim, shitje e dobët dhe të hyra të
vogla.
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Miniera dhe Industria e Magnezitit Golesh, ka qenë e privatizuar nga viti 2007-2014 mirëpo
për shkak të mos përmbushjes së premtimeve, aksionet e saj i ka tërhequr AKP-ja në fund
të vitit 2014. Mund të themi se i gjithë dështimi i saj gjatë kohës së privatizimit prej vitit
2007-2014 ndodhi për shkak të një keq menaxhimi të saj, një investimi të dobët, investim i
përqendruar më shumë në pamje të jashtme të minierës e jo në pajisjet e saj, jo në
përmirësimin e procesit të punës së pajisjeve përmes një digjitalizim të tyre, i cili do të
ndikonte dukshëm në rritjen e efektivitetit të saj, duke filluar nga shitja e materialit të
lëndës së parë, e deri te prodhimi i produkteve finale.
Me digjitalizimin e Minierës, inspektorët dhe operacionet e kontrollit mund të
parashikonin, dhe parandalonin dështimet që ndodhnin në minierë, ndërprerjet që bëheshin
në punë, mund të zvogëloheshin shpenzimet operative, mund të kontrollohej e gjithë puna
përmes kompjuterëve, kështu do të rritej edhe performanca e punës së punëtorëve, do të
rritej prodhimi, shitjet dhe të hyrat vjetore. Këtë më së miri e dëshmon rasti konkret i
Minierës dhe Industrisë së digjitalizuar që nga viti 2007 siç është New Co Ferronikeli, si
minierë e vetme e digjitalizuar në Kosovë, e cila rriti prodhimin vjetor për 28% me
aplikimin e teknologjisë digjitale.
Digjitalizimi i minierave ndihmon ekipet punuese të parashikojnë dhe të merren me
dështimet, në mënyrë që sistemet inteligjente analizojnë punën apo performancën e
pajisjeve, inspektimet në vendin e punës dhe sistemet e sigurisë duke ndihmuar në
identifikimin e rreziqeve potenciale dhe dështimet e mundshme. Digjitalizimi është një
alarmues dhe parashikues për problemet që mund të shfaqen gjatë procesit të punës,
ndihmon në zgjidhjen e shpejtë të problemit, si dhe përmes tij mund të përdoren sistemet e
përkohshme zëvendësuese për të mos pasur ndërprerje në punë. Ndërprerjet në punë shpesh
rezultojnë me humbje të mëdha. Gjithashtu përmes procesit të digjitalizimit mund të bëhet
zëvendësimi i inspektimeve të bazuara në letra në inspektime të bazuara në kompjuter të
cilat lejojnë kapjen dhe regjistrimin e të dhënave në kohë reale. Këto të dhëna janë
vendimtare për të ndihmuar ekipet të parashikojnë dhe të merren me dështimet.
Digjitalizimi çdo ditë e më shumë po sjell ndryshime të mëdha të cilat po ofrojnë nivele
larta të përmirësimit

të produktivitetit, andaj digjitalizimi i minierave është shumë i

rëndësishëm jo vetëm për minierat në veçanti, por për zhvillimin ekonomik të vendit në
përgjithësi.
43

4. METODOLOGJIA E HULUMTIMIT
Sa i përket aspektit metodologjik gjatë studimit të kësaj teme për të arritur objektivat e
synuara është përdorur Metoda Deskriptive, pasi që nuk ka pasur të dhëna të mjaftueshme,
për të vazhduar me metodën kuantitative.
Studimi është mbështetur në të dhëna konkrete të cilat i ka poseduar arkiva e Minierës dhe
Industrisë së Magnezitit “Golesh”l.l.c, që nga viti 1972, duke përfshirë projekte të
ndryshme, biznes plane, raporte të punës deri në vitin 1999, kurse për periudhën pas vitit
1999, të dhënat janë të bazuara në procesverbale të mbledhjeve të mbajtura, gjithashtu
është bërë një intervistë me ish drejtorin gjeneral i cili bazuar në shënimet që i kishte, ka
ofruar të dhëna të sakta numerike për periudhën deri në vitin 2007.
Pyetjet që janë bërë gjatë intervistës kanë qenë
1. Sa ka qenë numri i të punësuarve për periudhën nga viti 2000 deri në vitin 2007, për
çdo vit?
2. Sa ka pasur prodhimtari nga viti 2000 deri në vitin 2007, për çdo vit?
3. Sa ka qenë cmimi i materialeve të shitura?
4. Sa ka pasur hyrje nga produktet e materialit të shitur, për çdo vit?
Kurse nga viti 2008 deri në vitin 2018 të gjitha të dhënat mbi numrin e të punësuarve dhe
shitjen e materialit janë nxjerrë nga Administrata Tatimore e Kosovës siç është gjendja e
përgjithshme e deklarimeve në MIM Golesh.
Ndërsa sa i përket të dhënave për Minierën dhe Industrinë e New Co Ferronikelit, janë
nxjerrë të dhëna të sakta nga raportet vjetore të punës që nga viti 2007, kur është
privatizuar. Ndërsa viti 2011 është marrë si shembull kur edhe është arrit prodhimtaria më e
lartë ndonjëherë në këtë minierë pas digjitalizimit të saj.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE

Studimi është bazuar në 6 periudha të tranzicionit të Minierës dhe Industrisë së Magnezitit
“Golesh”l.l.c të cilat do ti paraqesim në tabelën në vijim:
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Tabela 4 paraqet 6 periudhat e menaxhimit të MIM Golesh, numri i punëtorëve,
prodhimtarinë dhe të hyrat vjetore
Statuti i
Ndërmarrjes
- MIM
Golesh nëpër
periudha të
menaxhimit

Periudhat
kohore të
menaxhimit
ndër vite

Numri i
punëtorëve

1980

1.
Ndërmarrje
Shoqërore

2.
Ndërmarrje
Shoqërore

1300

1983

940

1998

100 ( kanë
punuar në
mirëmbajtjen
emergjente)

2000

260

2001

270

2002

283

2003

Emërtimi i
materialit

Sasia e
prodhimit

Njesia
matese

Çmi
mi

Të hyrat
financiare[eur
o/vit]

Magnezit i
kaustifikuar

20000

Ton

350

7,000,000.00 €

Magnezit
sinteruar

10000

Ton

450

4,500,000.00 €

Magnezit i
kaustifikuar

10000

Ton

350

3,500,000.00 €

Magnezit
sinteruar

10000

Ton

450

4,500,000.00 €

i

i

Pa
prodhimgjendje
lufte
Përgatitje
per
prodhim
Përgatitje
per
prodhim
Magnezit i
kaustifikuar

Ton

Ton

Ton

€

-

€

-

€

595,000.00 €

1700

Ton

247

0

Ton

2004

190

0

Ton

2005

158

0

Ton

2006

142

0

Ton

2007

37

0

Ton

4.
Ndërmarrje
e Privatizuar
me Spin-Off
Special nga
Kompania
Iming d.o.o
Kroaci

2008

68

Klasi A

991,049.00

Ton

0.6

594,629.40 €

2009
2010
2011
2012
2013
2014

79
100
110
122
148
148

Klasi A
Dunit
Dunit
Dunit
Dunit
Dunit

687,184
15,965.50
391,955.50
592,158
222,750
22,892

Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton

0.6
3
3
3
3
3

412,310.40 €
47,896.50 €
1,175,866.50 €
1,776,474.00 €
668,250.00 €
68,676.00 €

5.
Ndërmarrje
nën
menaxhim të
Agjencisë
Kosovare të

2015

25

0

Ton

194,448.74
232473.63

Ton
Ton

5.5
0.6

- €
1,069,468.07 €
139,484.18 €

0

Ton

3.
Ndërmarrje
nën
menaxhim të
Agjencisë
Kosovare të
Mirëbesimit
(AKM)

2016
2017

46
45

Dunit
Klasi A

350

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Vërejtje: Të hyrat
financiare për këto
periudha janë të
konvertuara nga dinari i
Serbisë në Euro

Privatizimit
(AKP)

6.
Periudha e
paraparë me
monitorim
digjital

2018

44

0

Ton

2019

43

0

Ton

Kapaciteti
vjetor i
prodhimit,
për të gjitha
llojet e
prodhimit,
pas
monitorimit
digjital

420

428,331.20

Ton

134.
57

-

€

-

€

57,640,774.40
€

* Çmimi i M. i K. (Magnezit i Kaustifikuar i pjekur në temperaturë 900-1300 oC) = 350€
* Çmimi i M. i S. (Magnezit i Sinteruar i pjekur në temperaturë 1900 oC = 450 €
* Çmimi i Dunitit (Shkëmb i minuar) = 3.00 €-5.50€
* Çmimi i materialit (Klasi A) = 0.60 €

Siç u pa nga tabela:
1. Periudha e para Luftës në Kosovë ku janë marrë për bazë të dhënat për vitin 1980
kur edhe është arrit kulminacioni i të punësuarve në këtë Minierë deri 1300 të
punësuar me prodhimtari 30000 t/vit. Pastaj viti 1983 ku ka filluar të bie numri i të
punësuarve dhe prodhimtarisë, si dhe viti 1998 si pasojë e gjendjes së luftës numri i
punëtorëve ka rënë në 100 të punësuar, pa prodhim.
2. Periudha e pas luftës në Kosovë kur Miniera dhe Industria e Magnezitit Golesh ka
kaluar në Pronë Shoqërore, nga viti 2000 deri në vitin 2002, me një numër
maksimal të të punësuarve prej 283, me prodhimtari 1700 t/v magnezit i
kaustifikuar.
3. Periudha nga viti 2003 deri në vitin 2007 kur Miniera dhe Industria e Magnezitit
Golesh ka kaluar nën menaxhim të Agjencisë Kosovarë të Mirëbesimit (AKM) më
numër maksimal të të punësurve 243, pa prodhim.
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4. Periudha nga viti 2008 deri në vitin 2014 Ndërmarrje e Privatizuar me Spin-Off
Special nga Kompania Iming d.o.o Kroaci, me numër maksimal të të punësuarve
148 me prodhimtari totale për këtë periudhë 2,923,954.00 t të materialeve të
ndryshme.
5. Periudha nga fundi i vitit 2014 deri më sot Ndërmarrje nën menaxhim të Agjencisë
Kosovare të Privatizimit (AKP) me numër maksimal të të punësuarve 46, si dhe
prodhimtari totale për këtë periudhë 426,922.37 t. të materialeve të ndryshme.
6. Periudha e paraparë me monitorim digjital ku parashihet të jetë numri i punëtorëve
deri 420 me prodhimtari

428,331.2 t/vit të të gjitha llojeve të materialeve

prodhuese.
Të gjitha të dhënat numerike janë përdorur për të bërë krahasimin ndër vite të numrit të të
punësuarve, dhe sasisë së prodhimit, për të parë se si ndikon digjitalizimi në rritjen e
prodhimtarisë dhe në lëvizjen e numrit të punëtorëve në MIM “Golesh.
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Tabela 5 paraqet statutin e MIM Golesh gjatë periudhës së para luftës në Kosovë

Statuti i
Ndërmarrje
s - MIM
Golesh

Periudhat
kohore të
menaxhi
mit ndër
vite

Numri i
punëtor
ëve

1980

1300

1983

940

Ndërmarrje
Shoqërore
1998

100
( kanë
punuar
në
mirëmb
ajtjen
emergje
nte)

Emërtimi i
materialit

Sasia e
prodhimit

Magnezit i
kaustifiku
ar
Magnezit i
sinteruar
Magnezit i
kaustifiku
ar
Magnezit i
sinteruar

20000

Njesia
mates
e

Çmimi

Të hyrat
financiare[euro/vi
t]

7,000,000.00
€
Ton

350.00

Ton

450.00

10000

4,500,000.00
€

10000

3,500,000.00
€
Ton

350.00

Ton

450.00

10000

4,500,000.00

Pa
prodhimgjendje
lufte

€
-

€

Ton

Viti 1980 shënoi rekordin e numrit të të punësuarve me 1300 punëtorë, si dhe me të hyra
vjetore rreth 11,500,000.00€ të vlerës së Euros. Ndërkaq në vitin 1983 siç shihet në tabelë,
numri i të punësuarve kishte rënë në 940 të punësuar duke rezultuar edhe me rënie të
prodhimtarisë dhe të hyrave vjetore prej rreth 8,000,000.00 të vlerës së Euros. Në mungesë
të të dhënave për çdo vit, por duke u bazuar në disa procesverbale nga ish drejtori gjeneral,
gjendja në MIM Golesh, çdo vit ka ardh duke u perkeqësuar, duke u zvogeluar numri i të
punësuarve, duke rënë prodhimtaria, si dhe të hyrat vjetore.
Në vitin 1998 me fillimin e Luftës në Kosovë, në punë kishin mbetur vëtëm 100 punëtorë të
nacionalitetit Serb dhe Rom, të cilit kishin punuar në mirëmbajtje emergjente, pa prodhim
dhe të hyra vjetore.
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Tabela 6 Paraqet statutin e MIM Golesh nga viti 2000-2002, si Ndërmarrje Shoqërore

Statuti i
Ndërmarrjes
- MIM
Golesh
nëpër
periudha të
menaxhimit

Ndërmarrje
Shoqërore

Periudhat
kohore të
menaxhimit
ndër vite

Numri i
punëtorëve

2000

260

2001

2002

Emërtimi i
materialit

270

283

Magnezit i
kaustifikuar

Sasia e
prodhimit

Pergatitje
per
prodhim
Pergatitje
per
prodhim
1700

Njesia
matese

Çmimi

Të hyrat
financiare[euro/vit]

€
Ton
€
Ton
595,000.00
Ton

350.00

€

Nga viti 2000 deri në vitin 2002 MIM Golesh kalon në ndërmarrje shoqërore me drejtor
shqiptarë, fillimisht me 260 punëtorë, ku dy vitet e para është punuar vetëm në përgatitje
për prodhim, ndërkaq vitin e tretë numri i punëtorëve ishte rritur vetëm për 23 punëtorë, me
gjithësej 283 ku kishte filluar edhe prodhimi i materialit me të hyra vjetore prej 595,000.00
euro. Dy vitet e para të pas luftës punëtorët kishin të ardhura mujore prej vetëm 20 €.
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Tabela 7 Paraqet statutin e MIM Golesh nga viti 2003-2007, si Ndërmarrje nën menaxhim
të Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit (AKM)
Statuti i
Ndërmarrjes
- MIM
Golesh
nëpër
periudha të
menaxhimit
Ndërmarrje
nën
menaxhim të
Agjencisë
Kosovare të
Mirëbesimit
(AKM)

Periudhat
kohore të
menaxhimit
ndër vite

Numri i
punëtorëve

2003

247

2004
2005
2006
2007

Emërtimi
i
materialit

190
158
142
37

Sasia e
prodhimit

Njesia
matese

Çmimi

Të hyrat
financiare[euro/vit]

0

Ton

€

Ton

€

Ton

€

Ton

€

Ton

€

0

-

0

-

0

-

0

-

Nga viti 2003 me themelimin e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit AKM, MIM Golesh
kalon nën menaxhim të saj, ku numri i të punësuarve përgjatë 5 viteve deri në vitin 2007
kishte rënë në 37, pasi përgjatë këtyre viteve nuk kishte fare prodhim, as të hyra nga
aktivitetet minerare. Andaj pagat u ipeshin punëtorëve nga fondi i AKM-së e cila punonte
në drejtim të privatizimit të MIM Golesh.
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Tabela 8 Paraqet statutin e MIM Golesh nga viti 2008-2014, si Ndërmarrje e Privatizuar me
Spin-Off Special nga Kompania Iming d.o.o Kroaci
Statuti i
Ndërmarrjes
- MIM
Golesh nëpër
periudha të
menaxhimit

Periudhat
kohore të
menaxhimit
ndër vite

Numri i
punëtorëve

Emërtimi i
materialit

2008

68

Klasi A

2009
Ndërmarrje e
Privatizuar
me Spin-Off
Special nga
Kompania
Iming d.o.o
Kroaci

2010
2011
2012
2013
2014

79
100
110
122
148
148

Klasi A
Dunit
Dunit
Dunit
Dunit
Dunit

Sasia e
prodhimit

Njesia
matese

Çmimi

Të hyrat
financiare[euro/vit]

991,049.00

594,629.40
Ton

0.60

€

Ton

0.60

€

Ton

3.00

€

Ton

3.00

€

Ton

3.00

€

Ton

3.00

€

Ton

3.00

€

687,184

412,310.40

15,965.50

47,896.50

391,955.50

1,175,866.50

592,158

1,776,474.00

222,750

668,250.00

22,892

68,676.00

Në fillim të vitit 2008 MIM Golesh u privatizua me metodën e Spin Off-it Special nga një
kompani Kroate Iming Grup. Kompania kishte kusht punësimin e 350 punëtorëve dhe
investime deri në 16,000,000.00 euro, mirëpo gjatë 6 viteve kompania në fjalë nuk arriti të
përmbush kushtet, pasi numrin maksimal të të punësuarve e arriti deri në 148 të punësuar,
kurse investimet nuk ia pranoi Agjencia Kosovare e Privatizimit.
Gjatë kësaj periudhe të privatizimit prodhohej një sasi e konsiderueshme e materialit, ku të
hyra financiare u realizuan më së shumti në vitin 2011 me 1,175,866.50 dhe në vitin 2012
me 1,776,474,00. Për shkak të mos përmbushjes së zotimeve, në nëntor të vitit 2014
Agjencia Kosovare e Provatizimit i ka tërhequr aksionet e MIM Golesh, nën menaxhim
direkt të saj.
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Tabela 9 Paraqet statutin e MIM Golesh nga viti 2015-2019, si Ndërmarrje nën menaxhim
të Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP)
Statuti i
Ndërmarrjes
- MIM
Golesh
nëpër
periudha të
menaxhimit

Periudhat
kohore të
menaxhimit
ndër vite

Numri i
punëtorëve

2015

25

Emërtimi
i
materialit

Sasia e
prodhimit

Njesia
matese

Çmimi

0

€

Ton
Ndërmarrje
nën
menaxhim të
Agjencisë
Kosovare të
Privatizimit
(AKP)

2016

46

Dunit
Klasi A

2017
2018
2019

45
44
43

Të hyrat
financiare[euro/vit]

194,448.74

1,069,468.07
Ton

5.50

€

Ton

0.60

€

232473.63

139,484.18

0

Ton

€

Ton

€

Ton

€

0

-

0

-

Pasi MIM Golesh u kthye nën menaxhim direkt të AKP-së, numri i punëtorëve ra në 25 të
punësuar në vitin 2015, nuk kishte fare prodhimtari, dhe pagat punëtorëve u jepeshin nga
thesari i shtetit, ndërkaq në vitin 2016 filloi prodhimi i dy lloj të materialeve Duniti dhe
Klasi A i cili i siguroi të hyra MIM Goleshit prej 1,208,952.25 euro, gjithashtu u rrit edhe
numri i punëtorëve në 46. Prodhimtari dhe të hyra financiare kishte vetëm në vitin 2016,
nga të cilat të hyra ende jepen pagat e punëtorëve dhe paguhen shpenzimet tjera.
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Tabela 10 Paraqet statutin e MIM Golesh gjatë periudhës së paraparë me monitorim
digjital
Statuti i
Ndërmarrje
s - MIM
Golesh
nëpër
periudha të
menaxhimit

Periudhat
kohore të
menaxhimi
t ndër vite

Periudha e
paraparë
me
monitorim
digjital

Kapaciteti
vjetor i
prodhimit,
për të
gjitha llojet
e
prodhimit,
pas
monitorimi
t digjital

Numri i
punëtorëv
e

420

Emërtim
ii
materiali
t

Sasia e
prodhimi
t

Njesia
mates
e

Çmim
i

428,331.2
0

Ton

134.57

Të hyrat
financiare[euro/vi
t]

57,640,774.40
€

Tani MIM Golesh prap është në pritje të privatizimit nga ndonjë investitor serioz, me Ligjin
për Investime Strategjike. Me investimet që do të bëhen në Minierë, patjetër që do të jetë e
nevojshme që të investohet në digjitalizimin e saj, i cili do ti sjellë Minierës dobi të mëdha,
dhe rimëkëmbje të shpejtë nga kjo gjendje pasive shumëshekullore.
Parashikimet nga ekspertë të kësaj fushe, të cilët kanë punuar dhe kontribuar shumë edhe
në digjitalizimin e Minierës dhe Industrisë së Ferronikelit, kanë dhënë rezultate që do të
shihen më mëposhtë se si do të ndikonte digjitalizimi edhe në Minierën dhe Industrinë e
Magnezitit Golesh.
Monitorimi digjital i linjave të prodhimit do të ndikoj pozitivisht në rritjen e cilësisë dhe
sasisë së prodhimit të të gjitha llojeve të prodhimeve. Me monitorim digjital të gjitha linjat
e prodhimit do të monitorohen 24 orë pa ndërprerje. Monitorimi digjital i linjave të
prodhimit e rrit disiplinën punuese dhe atë teknologjike, për arsye se të gjitha sistemet janë
të monitoruare në mënyrë automatike, dhe për çdo pengesë eventuale në linjë të prodhimit
në monitorin të kompjuterit lajmërohen alarmet dhe intervenimi i operatoreve nga
kompjuteri

për eliminimin e pengesave është i menjëhershëm. Monitorim digjital ka

ndikim direkt në zvogëlimin e ndërprerjeve të pajisjeve në të gjitha linjat e prodhimit, dhe
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për ç‘arsye rritet shkalla e shfrytëzimit të pajisjeve, prandaj dhe do të rritet prodhimi në të
gjitha linjat teknologjike për 10%.
Në tabelën në vazhdim është paraqitur kapaciteti i plotë projektues i paraparë për
prodhimin vjetor për 3 linjat e prodhimit të prodhimeve të magnezitit dhe prodhimit të
dunitit para monitorimit digjital të ndërmarrjes, dhe rritja e kapacitetit të prodhimit pas
monitorimit digjital me vlera përkatëse monetare në euro.
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Tabela 11 Rritja e prodhimit në MIM “GOLESH”, të hyrat vjetore dhe fitimi pas procesit
të digjitalizmit
Llojet e
produkteve

Kapaciteti i
prodhimit
vjetor para
monitorimit
digjital

Vlera
monetare
vjetore e
prodhimeve
pa monitorim
digjital

Rritja e
prodhimit
vjetor pas
monitorimit
digjital (10%)

Vlera
monetare e
prodhimit
vjetor të
rritur pas
monitorimit
digjital

Vlera
monetare
vjetore e
përgjithshme
për çdo
produkt veç
e veç

Dunit në
granula

283,392.00 t
dunit në
granula /vit

283,392.00 t X
12 euro/t =
3,400,704.00
euro

28,339.2 t
dunit ne
granulate /vit

28,339.2 t X
12 euro/t
=340,070.4
euro/vit

3,740,774.4
euro/vit

Magnezit i
50,000.00t
kaustifikuar magnezit i
kaust./vit

50,000.00t
magnezit i
kaust./vit X
350 euro/t =
17,500,000.00
euro/vit

5000 t
magnezit i
5000 t magnezit kaustifikuar
i kaustifikuar
/vit X 350
/vit
euro/t =
1,750,000.00
euro/vit.

Magnezit i
sinteruar

50,000.00t
mag. i
sint./vit

50,000.00t
5000 t
mag. i sint./vit
magnezit i
X 450 euro/t
sinteruar /vit
=22,500,000.00
euro/vit

5000 t
magnezit i
kaustifikuar
/vit X 450
euro/t =
2,250,000.00
euro/vit.

24,750,000.00
euro/vit

Magnezit i
prodhuar
në furrë
elektrike

6000t
magnezit i
prodhuar në
furrë
elektrike/ vit

6000t
magnezit të
prodhuar ne
furrë elektrike/
vit X 1500
euro/t =
9,000,000.00
euro/vit

600 t
magnezit i
prodhuar në
furrë
elektrike /
vit X 1500
euro/ t =
900,000.00
euro / vit.

9,900,000.00
euro/vit

Sasia Totale
për të gjitha
prodhimet,
dhe vlera
monetare

389,392.00 t 52,400,704.00
e të gjitha euro/vit
llojeve
të
prodhimeve

600 t
magnezit i
prodhuar në
furrë elektrike/
vit

38,939.2t sasia 5,240,070.00
e të gjitha eur/ vit
prodhimeve/vit

19,250,000.00
euro/vit

57,640,774.4
euro/vit

Burimi: (Tasic and Stic, 2011)
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Tabela paraqet kapacitetin projektues të prodhimit vjetor për 3 linjat e prodhimit të
prodhimeve të magnezitit dhe prodhimit të dunitit para monitorimit digjital të ndërmarrjes,
dhe rritja e kapacitetit të prodhimit pas monitorimit digjital me vlera përkatëse monetare në
euro.
Duke analizuar rezultatet e tabelës, dhe duke krahasuar rezultatet e prodhimit për tri linjat e
prodhimit para procesit të monitorimit të ndërmarrjes dhe pas procesit të monitorimit
konstatojmë se:
•

Sasia vjetore e të gjitha llojeve të prodhimit në ndërmarrjen e MIM “GOLESH”-it
para procesit të monitorimit digjital të ndërmarrjes do të ishte 389,392.00 t e të
gjitha llojeve të prodhimeve/v (prodhimet e magnezitit dhe dunitit), kurse të hyrat
vjetore të përgjithshme të ndërmarrjes para procesit të monitorimit digjital do të
ishin 52,400,704.00 euro/vit.

•

Sasia vjetore e prodhimit për të gjitha prodhimet në ndërmarrjen e MIM
“GOLESH”-it pas procesit të monitorimit digjital të ndërmarrjes do të rritej për
38,939.2 t (sasia e të gjitha prodhimeve/ vit), kurse të hyrat vjetore të përgjithshme
të ndërmarrjes pas procesit të monitorimit digjital priten të rriten për 5,240,070.00
euro/ vit.

Sasia vjetore e përgjithshme e të gjitha llojeve

të prodhimeve në ndërmarrjen e MIM

“GOLESH”-it para procesit të monitorimit digjital të ndërmarrjes dhe pas shtimit të sasisë
së produkteve të prodhimit vjetor pas monitorimit digjital të ndërmarrjes do të jetë
428,331.2 t e të gjitha llojeve të prodhimeve/vit ( prodhimet e magnezitit dhe dunitit), kurse
të hyrat vjetore të përgjithshme të ndërmarrjes para procesit të monitorimit digjital dhe pas
shtimit i të hyrave vjetore pas procesit të monitorimit digjital do të jetë 57,640,774.4
euro/vit.
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5.1

Krahasimi i rezultateve

Më poshtë do të paraqiten të dhënat ndër vite mbi numrin e të punësuarve, prodhimtarinë
dhe të hyrat vjetore, ku do të bëhet edhe një krahasim mes periudhës në të cilën u shënua
numri më i madh i punëtorëve ndonjëherë, prodhimtaria dhe të hyrat vjetore, dhe periudhës
së paraparë me digjitalizim.
Se sa do të ndikoj digjitalizimi në rritjen e prodhimtarisë dhe të hyrave vjetore, do të shihet
në grafikoni në vazhdim, përveç që ndikim negativ do të ketë në zvogëlimin e numrit të të
punësuarve krahasuar me periudhën e viteve 1980-1983, pasi që një pajisje digjitale mund
të zëvendoësoj një numër të konsiderueshëm të punëtorëve, dhe punët të kryhen me më pak
gabime dhe më në masë. Raportet tregojnë se 47% e njerëzve të punësuar në SHBA janë në
rrezik të zëvendësohen nga makinat dhe 35% e vendeve të punës në Britani të Madhe mund
të kërcënohen gjithashtu - me kërcënime edhe më të larta në vendet në zhvillim (Richard
Gray, 2017).
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Grafikoni 2. Numri i punëtorëve në MIM Golesh ndër vite
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Siç po shihet nga grafikoni numri i punëtorëve që nga viti 1980 që ka qenë më i larti
ndonjëherë me 1300 punëtorë, ku as një herë nuk është arrit ky numër i punëtorëve më
në historinë e MIM Golesh.
Vitet tjera siç po shihet në tabelë janë karaktërizuar me rënië drastike të numrit të
punëtorëve, edhe pse ka kaluar nëpër periudha të ndryshme të tranzicionit. Vitin 2020 e
kemi marrë si vit në të cilin eventualisht do të mund të ndodhte që Miniera dhe Industria
e Magnezitit “Golesh” të digjitalizohet, pasi që këtë vit pritet të privatizohet nga ndonjë
investitor serioz.
Numri i paraparë i punëtorëve me digjitalizim do të jetë rreth 420 që i bie të jetë 67.69%
më i vogël, pasi që digjitalizimi ndikon në zvogëlimin e nevojës për punëtorë, ku një
pajisje do të mund të zevëndësontë një numër të konsiderueshëm të punëtorëve, andaj
me këtë numër të punëtorëve dhe pajisjeve digjitale Miniera dhe Industria e Magnezitit
“Golesh” do të mund të operonte me një kapacitet maksimal të punës, duke pas
prodhimtari dhe të hyra shumë më të mëdha të cilat do të paraqiten në grafikonet në
vijim.
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Grafikoni 3. Prodhimtaria në MIM Golesh ndër vite
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Miniera dhe Industria e Magnezitit “Golesh” si prodhimtari kryesore e ka mineralin e
magnezitit. Magneziti është minerali kryesor i

MIM Goleshit i cili i përket tipit

damaror.
Është një ndër mineralet që ka përdorim më të gjerë në botë, që nga industritë e rënda e
deri në medicinë.
•

Magneziti i kalcinuar ose kaustiku i cili pjekët në temperatura nga 700-1000C,
përdoret në ushqim të kafshëve, medicinë, përpunim të letrave, plehrave
artificiale, etj.

•

Sinter magnezitit ose magneziti i vdekur i cili pjekët në temperatura nga 1600–
2000ºC, ka përdorim në materiale zjarrduruese, siç janë tullat, apo edhe
materiale tjera ndërtimore, qeramika etj.

Çmimi i magnezitit është i lartë rreth 350 €/t magneziti i kaustifikuar, dhe rreth 450 €/t
magneziti i sinteruar në krahasim me mineralet tjera që gjenden në MIM Golesh, ku
çmimet e tyre sillen prej 0.60 €/t Klasi A, 3.5-5.00 € Duniti.
Miniera e Goleshit disponon edhe me minerale tjera siç janë sepioliti, dollomiti,
serpentini, kuarci etj, mirëpo këtu flitet vetëm për materialin me të cilin MIM Golesh ka
operuar ndër vite.
Në periudhën e para Luftës në Kosovë është prodhuar magnezit i sinteruar dhe magnezit
i kaustifikuar, i cili është shitur në vende të zhvilluara të Evropës, ndërsa pas Luftës në
Kosovë ka qenë e pamundur që të prodhohet magnezit përveç një sasie të mbetur të
gatshme për shitje në vitin 2002, pasi galeria e minierës së Goleshit është e mbushur
me ujë. Vetëm me pajisje moderne mund të largohet ajo sasi aq e madhe e ujit, për të
filluar prapë me prodhim të magnezitit.
Viti 2020 i cili është marrë si vit i mundshëm i operimit në mënyrë digjitale, siç shihet
në tabelë, me heqjen e ujit nga galeria dhe fillimin e prodhimit të të gjitha llojeve të
materialeve që gjenden në MIM Golesh, miniera do të arinte të prodhonte deri
428,331.20 t/vit, të të gjitha llojeve të materialeve. Shitja e këtyre materialeve do ti
krijonte Minierës MIM Golesh të hyra të mëdha financiare.
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Grafikoni 4. Të hyrat vjetore në MIM Golesh ndër vite
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Të hyra vjetore më së shumti u shënuan në vitin 1980 me rreth 11,500,000.00 të vlerës
së euros, me shitjen e mineralit të magneziti të sinteruar dhe kalcinuar, pasi edhe çmimi
i tij sillet nga 350 € deri në 450 €/t.
Çmimi prej 134.57 € i shitjes së materialeve në periudhën e digjitalizimit është marrë si
një mesatare e çmimit të të gjitha llojeve të materialeve, ku me shitjen e tyre do ti
krijoheshin të hyra të mëdha financiare MIM Goleshit.
Ndërsa vitet tjera kanë shënuar rënie si në numrin e punëtorëve, në prodhimtari dhe të
hyra vjetore,

një rritje shumë e madhe e të hyrave mund të ndodh vetëm me

digjitalizimin e MIM Golesh, ku sipas kalkulimeve të shumë ekspertëve të kësaj lëmie
ra rezultuar që të hyrat vjetore me shitjen e të gjitha llojeve të materialeve për të cilat
gjithmonë ka kërkesa të mëdha në mbarë tregun global, të rriten deri në 57,640,774.40
€/vit.
Këto të hyra vjetore do të bënin që MIM Golesh të kthehet në një gjigant botëror
mineralo-industrial, ku ndikimi i tij do të ishte i madh edhe për zhvillimin ekonomik të
vendit në përgjithësi.
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6. PËRFUNDIMET DHE DISKUTIMET

Ky punim do jetë një udhërrëfyes për shkencëtarët e rinj, hulumtuesit e rinj dhe
menaxherët e rinj, pasi që do tu ndihmoj në thellimin e mëtutjeshëm të studimit të
përmirësimit të efektivitetit në Miniera përmes procesit të digjitalizimit.
Ky punim ka rëndësi të veçantë edhe për ekonominë e Kosovës pasi që pas punës
eksperimentale, me rezultatet e arritura konstatohet se si do të ndikonte procesi i
digjitalizimit në përmirësimin e efektivitetit në Minierat në Kosovë, dhe cila do të ishte
metoda më efikase për të funksionuar minierat të cilat janë pasuria më e madhe e
Kosovës.
Siç u pa më lartë Kosova ka burime të mjaftueshme nëntokësore që garanton në të
ardhmen një zhvillim ekonomik më të madh. Me funksionalizimin e këtyre minierave
dhe industrive të tyre mund të punësohen mbi 20 000 punëtorë.
Në MIM “GOLESH” si dhe në minierat tjera në Kosovë së pari duhet të punohet në
drejtim të funksionalizimit të tyre, ose duke gjetur investitorë serioz, ose të menaxhohen
nga shteti, dhe të investohet në miniera duke aplikuar procesin e digjitalizimit i cili siç u
pa më lartë nga studimi i rastit konkret New Co Ferronikeli si dhe duke marrë shembull
me analiza të sakta se si do të ndikonte procesi i digjitalizimit edhe në MIM Golesh,
pamë që prodhimtaria do të rritej dukshëm nga 10-28% të fitimeve vjetore.
Në vitin 1980 në Minierën dhe Industrinë e Magnezitit Golesh kanë qenë të punësuar
1300 punëtorë, numër rekord i të punësuarve në këtë Minierë, me një prodhimtari prej
20000 ton magnezit i kaustifikuar dhe 10000 t. magnezit i sinteruar, dhe të hyra
financiare 11,500.00 € (dinarë të Serbisë të konvertuar në valutën euro), kurse me
digjitalizim numri maksimal i punëtorëve do të jetë 420, prodhimtaria 428,331.2 t. të të
gjitha llojeve të prodhimit me të hyra financiare vjetore prej 57,640,774.4 €. Kjo do të
thot se punët do të kryhen nga një numër tri herë më i vogël i punëtorëve, ndërsa
prodhimtaria dhe të hyrat vjetore do të jenë shumë më të mëdha. Kështu që me procesin
e digjitalizimit minierat në Kosovë do të funksiononin në mënyrë efektive duke u rritur
prodhimtaria dhe efikase duke u zvogëluar shpenzimet (sh. nevoja për numër shumë më
të vogël të punëtorëve), gjithashtu do të krijohej një zonë unike industriale në nivel
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global për prodhimin e produkteve nga magnezit dhe duniti, si psh: prodhimin e të
gjitha llojeve te magnezitit të kalcinuar, magnezitit të sinteruar, sulfat magneziti,
tjegulla magnezite dhe fosterite deri të prodhimi i magnezit metalik, si dhe prodhimin e
prodhimeve tjera nga mineralet tjera të rëndësishme që i posedon Republika e Kosovës.
Produktet e këtyre prodhimeve munden të plasohen pa probleme në tregun evropian
dhe atë botëror.
Vlerësimi i rëndësisë së digjitalizimit është bërë duke u bazuar në të dhënat e lartë
cekura. Andaj si konkludim i gjithë asaj që është thënë rreth rëndësisë së procesit të
digjitalizimit dhe monitorimit digjital në miniera është se:
1. Digjitalizimi i linjave teknologjike ndihmon në krijimin e produkteve dhe më të
shpejta dhe më në masë, duke rritur kështu kërkesën nga konsumatorët. Miniera dhe
industria e Ferronikelit në Kosovë është një shembull kryesor, pasi është ndërmarrja
e vetme e digjitalizuar që nga viti 2007, ku me digjitalizimin e linjave teknologjike
të saj, sasia e prodhimit është rritur nga 7100 t/vit Ni në 9143.24 ton / vit Ni, ose
për 28 % Ni/vit.Fitimi vjetor të linjave të prodhimit është rritur për 28% euro fitim /
vit (Sh. Imeri, 2018).
2. Digjitalizimi i pajisjeve ndikon në rritjen e prodhimtarisë së produkteve, për arsye
të zvogëlimit të ndërprerjeve në proces të prodhimit, duke rritur koeficientin e
shfrytëzimit të pajisjeve, puna mund të zhvillohet pandërprerë 24/7, duke u
monitoruar përmes sistemeve kompjuterike. Digjitalizimi i pajisjeve gjithashtu rrit
konkurrencën dhe parandalon punën manuale dhe të rrezikshme për jetën e njeriut, e
cila mund të kryhet tani nga pajisje inteligjente. Me digjitalizimin e pajisjeve,
inspektorët dhe operacionet e kontrollit mund të parashikojnë, dhe parandalojnë
dështimet që mund të ndodhin në minierë.
3. Digjitalizimi i punëve ndikon në zvogëlimin e shpenzimeve të kompanisë, ku një
pajisje pune mund të zëvendësoj një numër të konsiderueshëm të punëtorëve. Një
raport i ri parashikon që deri në vitin 2030, deri në 800 milionë vende pune mund të
humbasin në mbarë botën me digjitalizim (James Vincent, 2017).Pra me digjitalizim
do të ketë më pak të punësuar, por më shumë prodhim. Në vitin 1980 në Minierën
dhe Industrinë e Magnezitit Golesh kanë qenë të punësuar 1300 punëtorë, numër
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rekord i të punësuarve në këtë Minierë, me një prodhimtari prej 20000 ton magnezit
i kaustifikuar dhe 10000 t. magnezit i sinteruar, dhe të hyra financiare 11,500.00 €
(dinarë të Serbisë të konvertuar në valutën euro), kurse me digjitalizim numri
maksimal i punëtorëve do të jetë 420, prodhimtaria 428331.2 t. të të gjitha llojeve të
prodhimit me të hyra financiare vjetore prej 57,640,774.4 €.
4. Digjitalizimi si një alarmues dhe parashikues për problemet që mund të shfaqen
gjatë procesit të punës, ndihmon në zgjidhjen e shpejtë të problemit, si dhe përmes
tij mund të përdoren sistemet e përkohshme zëvendësuese për të mos pasur
ndërprerje në punë. Ndërprerjet në punë shpesh rezultojnë me humbje të mëdha.
5. Teknologjia inovative në miniera dhe industri të tyre,

ndikon në rritjen e

efektivitetit në miniera, siç janë planifikimi i punës nga udhëheqësit/menaxherët më
të lartë, me një monitorim të vazhdueshëm nga ana e tyre, performanca e lartë e
punës së punëtorëve duke përdorur programe kompjuterike adekuate për miniera,
përmes së cilave përshpejtohet procesi i punës që ndikon në rritjen e sasisë së
prodhimtarisë, rritet cilësia dhe llojllojshmëria e materialeve të reja që dalin nga
procesi, duke përmbushur arritjen e qëllimeve dhe objektivave të minierave.

6.1

Rekomandimet

Bazuar në rezultatet e hulumtimit digjitalizimi dhe monitorimi digjital i sektorit minerar
të Kosovës duhet të ndodh në një të ardhme të afërt pasi që do të ndikoj në një zhvillim
të shpejtë social dhe ekonomik të vendit, anda rekomandoj që
•

Qeveria e Republikës së Kosovës duhet që të kthejë fokusin e investimeve
kapitale kah sektori minerar si një sektor i cili ka një potencial shumë të madh
për zhvillimin ekonomik të vendit.

•

Nëse me investimet aktuale të cilat i realizon Qeveria e bëjnë të pamundur
ndryshimin e gjendjes, Organet kompetente duhet të punojnë në gjetjen e
investitorëve serioz dhe sa më shpejtë të investohet në këtë sektor i cili është
pasuria më e madhe e vendit.

•

Të punohet në heqjen e ujit nga të gjitha galeritë e minierave i cili ka bërë që të
bllokohet eksploatimi nëntokësor që nga Lufta në Kosovë
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•

Të investohet në pajisje të rea digjitale dhe jo në rikuperimin e pajisjeve
ekzistuese, sepse nuk do të japin rezultate të dëshiruara. Investimi në pajisjet
ekzistuese do të rezulton me deshtim.

•

Angazhimi në trajnimin e vazhdueshëm të fuqisë punëtore.

•

Punësimi i punëtorëve të kualifikuar, pasi puna me sistem të digjitalizuar kërkon
punëtor të kualifikuar të cilët duhet të monitorojnë gjithë procesin e punës.

•

Menaxherët të kombinojnë: Përmirësimin e performancës së pajisjeve përmes
digjitalizimit të tyre, si dhe përmirësimin e kryerjes së punëve nga ana e
punëtorëve, duke ua lehtësuar dhe shpejtuar punën me përdorimin e pajisjeve
digjitale.

•

Qëllimi i mbrojtjes së hapësirës dhe mjedisit është i barabartë me synimet
zhvillimore, ndërsa kontributi i ruajtjes së mjedisit është prioriteti qenësor, andaj
rekomandoj që të punohet në këtë drejtim përmes një sistemi të digjitalizuar.

6.2

Impikimet menaxheriale dhe kërkimet e mëtejme

Implikimet menaxheriale përmbledhin se çfarë do të thotë rezultati në aspektin e
veprimeve.
Studimi mbi rritjen e efektivitetit ne Minierat e Kosovës përmes procesit të digjitalizimit
meqenëse nuk ka informata që është hulumtuar më parë në Kosovë , gjetjet nga ky
studim pritet të jenë shumë të dobishme, si për hulumtuesit e rinj,

sektorin

e

Minierave, për fuqinë punëtore, por edhe për zhvillimin ekonomik të vendit.
•

Nga pikëpamja teorike, studimi ofron një model të ri të operimit të minierave
përmes procesit të digjitalizimit, siguron një kuadër për kërkuesit e rinj për të
shqyrtuar faktorët që janë me rëndësi në këtë sektor.

•

Studimi kontribuon duke zhvilluar një shkallë të vlefshme të rritjes së
efektivitetit në miniera përmes digjitalizimit të pajisjeve dhe kryerjes së punëve.

•

Udhëheqësit mund të angazhojnë burime në mënyrë që të zbatojnë praktikat e
procesit të digjitalizimit nëpër miniera për ta rritur prodhimin, shitjen dhe për t'u
bërë më konkurrues në treg.
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•

Rezultatet e hulumtimit janë të bazuara në të dhëna të sakta nga Miniera dhe
Industria New Co Ferronikeli,

e cila operon tash e 12 vite me sistem të

digjitalizuar, e cila mund të jetë shembulli më i mirë se si ndikon pozitivisht
procesi i digjitalizimit në miniera, duke rritur sasinë e prodhimit, cilësinë e
prodhimit, shitjet, të hyrat vjetore, kënaqësinë e konsumatorit, kënaqësinë e
punëtorit, si dhe si ndikon edhe në zhvillimin ekonomik të vendit.
•

Rezultatet e hulumtimit konfirmojnë se me digjitalizimin e minierave, minierat
në Kosovë mund të rimarrin veten nga gjendja në të cilën janë d.m.th pak
funksionale, si dhe në to të punësohen një numër i madh i punëtorëve, duke
luftuar kështu papunësinë dhe varfërinë në Kosovë.

•

Rezultatet e hulumtimit do të informojnë menaxherët, që fokusi i tyre duhet të
kthehet më shumë kah investimi në digjitalizimin e minierave, pasi kjo është
pasuria më e madhe e vendit.

•

Menaxherët mund të masin efektet e praktikave të digjitalizimit në miniera në
mënyrë që të vlerësojnë efektivitetin e tyre.

6.3

Limitimet

• Mungesa e të dhënave të disponueshme ka bërë që të kufizohet qëllimi i analizës së
këtij punimi.
Studimi është mbështetur në të dhëna ekzistuese, bëhet fjalë për të dhënat e gjashtë
periudhave të tranzicionit nëpër të cilat ka kaluar Miniera siç i kemi cekur më lartë.
Miniera dhe Industria e Magnezitit “Golesh” daton që nga viti 1927, ku shumica e të
dhënave janë zhdukur dhe djegur gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999, dhe një pjesë
tjetër e tyre janë dërguar në Kompleksin e Magnohromit në Serbi, pasi që Miniera dhe
Industria e Magnezitit “Golesh” ka qenë pjesë e Magnohromit të Serbisë që nga viti
1981 deri në vitin 1999. Pra të dhënat për periudhën e para luftës kanë qenë të pakta,
vetëm disa nga projektet e mbetura, procesverbale, raporte të rralla vjetore.
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Të dhënat për periudhën e pas Luftës në Kosovë, deri në vitin 2003 është e pamundur të
gjenden, pasi që ka pas një neglizhencë të ruajtjes së dokumentacionit gjatë asaj kohe,
duke pas parasysh gjendjen e menjëhershme të pasluftës, ku thuajse asgjë nuk ka
funksionuar sic duhet.
Të dhënat nga viti 2003 deri në vitin 2008 sa ka qenë nën menaxhim të Agjencisë
Kosovare të Mirëbesimit, i ka poseduar AKM-ja, mirëpo në vitin 2008 Agjencia
Kosovare e Mirëbesimit është transformuar në Agjenci Kosovare të Privatizimit e cila
themelohet si pasardhëse e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit të rregulluar në bazë të
Rregullores së UNMIK-ut 2002/12 “Mbi Themelimin e Agjencisë Kosovare të
Mirëbesimit”, me ndryshime, kështu që të dhënat për këtë periudhë ka qenë e pamundur
të merren nga AKP-ja, pasi që pas disa tentimeve për të marrë të dhëna nga AKP-ja,
është thënë nga disa zyrtarë të AKP-së se nuk mund të kemi qasje në të arhivën e vjetër
të MIM Golesh.
Kurse nga periudha 2008 deri në vitin 2018 janë nxjerrë të dhëna mujore nga
Administrata Tatimore e Kosovës, mbi numrin e të punësuarve, shitjet, sasia e materialit
etj, por këto të dhëna nuk kanë mjaftuar për të bërë një analize kuantitave, ose sasiore të
përpunimit të të dhënave nëpërmjet të cilave do të duhej mbështetur në të dhënat
numerike duke i prezantuar në trajtën e statistikave.
• Një kufizim tjetër sa i përket kësaj teme mbi digjitalizimin e Minierave dhe Industrive
në Kosovë, është se mungojnë studime të mëparshme kërkimore mbi këtë temë – sepse
po të ishte bërë ndonjë studim i mëparshëm kërkimor i këtij lloji, do të shërbente si
bazë e rishikimit të literaturës, e cila do të ndihmonte të hidhej një bazë për të kuptuar
problemin e hulumtimit që është duke u hetuar. Pra është e rëndësishme identifikimi i
boshllëqeve të kësaj teme në literaturën tonë, kështu që kjo temë do të shërbej si bazë
për hulumtime të mëtejshme.
• Mangësia e mbledhjes së të dhënave për këtë temë, ka qenë mungesa e shkuarjes në
çdo minierë në Kosovë, pasi në këtë temë në një pjesë është folur për minierat në
përgjithësi duke u bazuar vetëm në disa të dhëna të pakta nga disa faqe interneti. Andaj
për kërkuaesit e ri do të sugjeroja që të dhënat ti mbledhin duke u paraqitur personalisht
në çdo minierë me kërkesën për të dhëna të përgjithshme. Sepse pas përfundimit të
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gjetjeve të të dhënave kam kuptuar se mënyra në të cilën kam grumbulluar të dhëna ka
penguar aftësinë time për kryer një analizë të plotë rezultative
• Ky studim gjithashtu është mbështetur në të dhëna numerike të nxjerra në bazë të
intervitës me ish drejtorin gjeneral nga viti 2000. Këto të dhëna mund të mbajnë disa
burime të mundshme të paragjykimeve nga të tjerët.
Andaj si pasojë e gjithë kësaj që u tha më lartë është përdorur metoda deskriptive.

71

7. REFERENCAT

1. A. Kotorri, Digjitalizimi i ekonomisë dhe ndikimi i tij në tregun e punës, sfidat për
Shqipërinë, Publikimet e Fondacionit “Friedrich Ebert”, Design & Print, (AP). Retreived
(February 2019)

2. Aliu H. (12.2.2019) Intervistë me F.Zeneli - ish Drejtorin Teknik të Minierës dhe
Industrisë së Magnezitit “Golesh”
3. ATK (2018). Gjendja e përgjithshme e deklarimeve dhe transaksioneve tjera.
Lëshuar nga Administrata Tatimore e Kosovës, me (15.03.2018) Prishtinë.
4. Autio, A., & Zander, I. 2016. Lean Internationalization. Academy of Management
Proceedings,2016(1):

17420.

Retreived

from

https://doi.org/10.5465/ambpp.2016.81
5. Bajram, H., (16 Maj 2018) Kosova ka reyerva minerale deri në 25 miliardë euro,
Gazeta Blic. Retreived from https://gazeta blic.com/kosova-ka-rezerva-mineralederi-ne-25-miliarde-euro/
6. Bojanova, Irena. "The Digital Revolution: What's on the Horizon?". IT Professional
(Jan.-Feb. 2014). 16 (1): 8–12
7. Brown, Eric (20 September 2016). "21 Open Source Projects for IoT". Linux.com.
Retrieved 23 December 2019
8. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The second machine age: Work, progress,
and prosperity in a time of brilliant technologies. WW Norton & Company.
9. Campbell, J. P. (1977). On the nature of organizational effectiveness. New
perspectives on organizational effectiveness, 13, 55
10. Commander’s Handbook for Strategic Communication and Communication
Strategy, US Joint Forces Command, 2010
11. Dedić, N., & Stanier, C. 2016. Measuring the Success of Changes to Existing
Business Intelligence Solutions to Improve Business Intelligence Reporting. In A.
72

Tjoa, L. Xu, M. Raffai, & N. Novak (Eds), Research and Practical Issues of
Enterprise Information Systems. CONFENIS 2016. Lecture Notes in Business
Information Processing, Vol. 268. Cham, Sëitzerland: Springer.
12. Denison, D. R. (1990). Corporate culture and organizational effectiveness. John
Wiley & Sons.
13. “Digital

Revolution”

in

Wikipedia,

Retreived

(January,

2019)

from

https://en.Wikipedia.org/wiki/Digital_Revolution
14. DIN EN ISO 9241-11. Ergonomic Requirements for office with visual display
terminals – Guidance on usability. Beuth, Berlin (1998)
15. Durmishaj, B., Hyseni, S., & Tashko, A. (2006). The main geochemical association
of the sulfides of lead-zinc mineralization in Trepça mineral belt-hajvalia mine,
Kosovo.
16. “Effectivennes”

in

Wikipedia.

Retreived

(January,

2019)

from

https://en.wikipedia.org/wiki/Effectiveness
17. Garside, J. (1999). Make it! Engineering the Manufacturing Solution. Woburn, MA:
Butterworth- Heinemann Publishing Ltd.
18. Gashi, Z., Imeri, S., & Tahiraj, N. (2011). Kosova dry lignite treatment in the
process of ore frying in the smelter of New co Ferronikeli in Drenas. International
Multidisciplinary Scientific geoconference: SGEM: Surveying Geology & mining
Ecology Management, 1, 1125.
19. Gashi, Z., Imeri, S., Lohja, N., Zabeli, M., Tahiraj, N., & Murati, N. (2011, July).
Experimental Research on pre-reduction of Nickel silicate ore in New Ferronickel
Factory in Drenas. In WSEAS and NAUN Conferences (pp. 14-17).
20. Gashi, Z., Sh, I., Tahiraj, N., & Murati, N. (2010). Drying of Ni in silicate ore dry
machine and rotary effects on technological process in the rotary kiln in smelting
complex of Ferronickel in Drenas. Alb-Shkenca, Tirana

73

21. Grabovac, I., Pajalic, M., (1983) “Izvestaj o uradjenim istrazenim radovima na
rudnoj zici 15,20,22a i 28 GOLES za1983 godini”, fq. 54, Beograd.
22. Greshwin, S.B (1994). Manufacturing Systems Engineering. Enlewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall.
23. Grover, S., Agrawal, V., & Khan, I. (2006). Role of human factors in TQM: A graph
theroretic approach. International Journal of Benchmarking, 13(4), 447-468.
24. Hagberg, J., Sundstrom, M., & Egels-Zandén, N. (2016). The digitalization of
retailing: an exploratory framework.International Journal of Retail & Distribution
Management,44(7), 694-712.
25. Harper, Douglas. "Etymology Online." Online Etymology Dictionary. 2011. Web. 04
Oct. 2011. Retreived from http://www.etymonline.com/
26. Herman, R. D., & Renz, D. O. (1998). Nonprofit Organizational Effectiveness:
Contrasts Between Especially Effective and Less Effective Nonprofit Management &
LeadershipOrganizations. Nonprofit Management & Leadership, 9(1), 23-38. .
27. Herman, R. D., & Renz, D. O. (1999). Theses on Nonprofit Organizational
Effectiveness. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 28(2), 107-126.
28. Herman, R. D., & Renz, D. O. (2008). Advancing nonprofit organizational
effectiveness research and theory: Nine theses. Nonprofit Management and
Leadership, 18(4), 399-415. doi:10.1002/nml.195
29. H.G (29.01.2019) Gjithçka që mund të presim nga transformimi digjital në vitin
2019, Gazeta Telegrafi, Retreived from https://telegrafi.com/gjithcka-qe-mund-tepresim-nga-transformimi-digjital-ne-vitin-2019/
30. Imeri S, Tahiraj N, Kongoli F. Impact of Refractory Lining in the Life-cycle of a 42
MW Electric Arc Furnace for Fe-Ni Production in NewcoFerronikeli. In: Kongoli F,
Conejo A, Gomez-Marroquin MC, editors. Sustainable Industrial Processing
Summit SIPS 2017 Volume 9: Iron and Steel, Metals and Alloys. Volume 9.
Montreal(Canada): FLOGEN Star Outreach; 2017. p. 202-209.

74

31. Kadriu, H., & Kadriaj, M. (2018, March). Kosovo's underground assets,
comparative advantage in economic development. In Book of Proceedings (p. 140).
32. Kongoli F, Imeri S, Gaitanos I, Tahiraj N, Rizaj M. Optimization Of Technological
Process Of Obtaining Fe-Ni In NewcoFerronikeli Of Drenas. In: Florian K, editors.
Sustainable Industrial ProcessingSummit SIPS2011 Volume 1: SustainableNonferrousSmelting in 21st Century. Volume 1. Montreal(Canada): FLOGEN Star
Outreach;2012. p.401-406
33. Lee, E.A., Seshia, S.A.: Introduction to Embedded Systems - A Cyber-Physical
Systems Approach. LeeSeshia.org, 2011
34. Manyika, J., Lund, S., Bughin, J., Woetzel, J., Stamenov, K., & Dhingra, D.
2016. Digital Globalization: The New Era of Global Flows. New York: McKinsey
Global

Institute.

http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/digitalglobalization-the-New-era-of- global-flows
35. Marr, B. (2016). Why everyone must get ready for the 4th industrial
revolution. Forbes Tech, 5.
36. Master, C. (2009). Media insiders say Internet hurts journalism. The Atlantic, 10.
37. Metin, H. (2017). The Effect of Organizational Structure and Ngo-Ngo
Relationships on Sustainability in NGOs. European Journal of Economics and
Business Studies, 9(1), 194-198.
38. Miles, R. H. (1980). Macro Organizational Behavior, Goodyear, Santa Monica.Cal.
39. Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Departamenti i Energjisë dhe Minierave,
Retreived 2019 from http://mzhe-ks.net/
40. Ministry of Economic Development (2012) “Mining Strategy of the Republic of
Kosovo

2012

–2025”,

Retreived

from

https://www.kuvendikosoves.org/common/docs/Strategjia_Minerare_e_R._Kosoves
_2012_-_225__Ang.pdf

75

41. Neely, A. D. (1998). Measuring Business Performance. London: Economist Books.
42. Neelly, A., Mills, J., Platts, K., Richards, H., Gregory, M., Bourne, M., et al. (2000).
Performance measurement system design: Developing and testing a process-based
Approach. International Journal of Operations & Production Management, 20(10),
1119-1145
43. Peter F. Drucker (2006). The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting
the Right Things Done. New York: Collins.
44. Rizaj, M., Ibrahimi, I., Deva, N., & Imeri, S.(2013) Possible limits for valorisation
of the slag derived from the smelting of the nickel oxides in the Newco Ferronickel,
Kosovo. Fray International Symposium. Metals and materials processing in a clean
environment. Volume 1: Sustainable non-ferrous smelting in 21st century Edited by
Florian Kongoli, FLOGEN
45. Robbins, S.P. (1983). Organization theory: The structure and design of
organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
46. S. Sader, I. Husti, M. Darotzi 2017 Total quality management in the context of
industry 4.0, Synergy International Conferences 2017 (Engineering, Agriculture
and Green Industry Innovation), At Szent Istvan University, Gödöllő, Hungary,
October 16-19, 2017.
47. Sabbagh, K., Friedrich, R., El-Darëiche, B., Singh, M., Ganediëalla, S. A. N. D. E.
E. P., & Katz, R. A. U. L. (2012). Maximizing the impact of digitization. The global
information technology report, 121-133.
48. Statovci B., Berisha V. (Maj 2016), Ndikimi i Rentës Minerare në zhvillimin
Ekonomik të Kosovës. Volumi 1, Issue 1, PENTZA: Revistë për kërkime zhvillimore
dhe

shkencore

Retreived

from

https://www.researchgate.net/publication/302905708_
49. Shannon, Claude E.; Weaver, Warren (1963). The mathematical theory of
communication (4. print. ed.). Urbana: University of Illinois Press. p. 144.

76

50. Tasic, Stic (2011),

Business Plan, Reconstruction and Modernisation of the

Magnesite Mines in Kosovo, Goles and Strezovc, Split
51. Trepça

Ndërmarrje

në

administrim

të

AKP

(2018)

Retreived

from

http://www.trepca-akp.com/
52. Zeneli. F. (2009) “Projekti tekniko-teknologjik për thërrmimin e mineralit Magnezit
dhe serpentin nëimpiantin e vendosur në MIM “Golesh”në Magure, fq. 18-24,
Prishtinë
53. Zeneli. F., (Maj, 2008) “Projekti i Rivitalizimit të Minierës dhe Industrisë së
Magnezitit “Golesh”, periudha 2008-2012, fq. 9-40, Prishtinë.
54. Zeneli. F., Miniera dhe Industria e Magnezitit “GOLESH”-it, 2008, Broshurë –
Mine and Industry of Magnesite Golesh-Kosovo, Prishtinë

77

